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ABSTRAKT
Ky punim trajton mënyrat e komunikimit të mediave me audiencat e tyre, përmes fotografisë. Si
mjet dhe formë shprehëse e komunikimit, fotografia arrin që të tërheqë vëmendjen dhe të ndikojë
në krijimin e opinionit për ngjarjet për të cilat raportojnë mediat e shkruara. Ajo nuk është vetëm
mjet shoqërues i tekstit, por njëri nga elementët kryesorë përbërës të strukturës së mesazhit që
përcjellë përmbajtja mediatike tek qytetarët.
Në këtë kontekst, fokusi specifikisht do të jetë tek shtjellimi i aspektit teorik, që nga sqarimi i
nocionit të fotografisë në media dhe historikut të saj, deri tek analizimi i rasteve konkrete të
ndikimit të fotografive nga ngjarje të rëndësishme, në realitete të ndryshme politike dhe kulturore.
Ndikimi dhe roli i fotografisë bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm, sidomos në periudhën kur
audiencat kërkojnë sa më shumë informacion përmes teksteve gjithnjë e më të shkurtra. Fotografia
në raste të tilla sjell imazhet e gjalla të ndodhive e dukurive, të cilat shpeshherë tregojnë realitetin
pa e thënë as edhe një fjalë të vetme.
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1 Hyrje

Në një kohë kur opinionit i servohen me mijëra informacione, shpesh të ndryshme për të njëjtën
ngjarje, besueshmëria tek audiencat rritet kur atyre u ofrohet mundësia që edhe përmes fotografive
ta shohin ngjarjen për të cilën informohen.
Fotografia është njëra nga dëshmitë kryesore, për origjinalitetin, saktësinë, vërtetësinë e raportimit
të mediave. Studiues të shumtë kanë argumentuar se fotografia është burim, informacion,
interpretim, madje është e vërteta. Ajo, si produkt i mediave të shkruara, është element i cili duhet
të vlerësohet dhe të konsiderohet si pjesë përbërëse e informacionit, pasi që është një nga mënyrat
më bindëse për të paraqitur realitetin dhe për të bërë pasqyrimin e shumë ngjarjeve.
Pavarësisht zhvillimit të formave të reja të komunikimit, fotografia vazhdon ta ruajë popullaritetin
që ka krijuar gradualisht dhe paralelisht me zhvillimin e mediave, sidomos atyre të shkruara. Roli
dhe funksionet e fotografisë njihen dhe pranohen gjerësisht. Autorë, fotografë, gazetarë, studiues
dhe artistë të ndryshëm, kanë dhënë përkufizime të ndryshme mbi artin dhe përdorimin e
fotografisë në përgjithësi, dhe specifikisht fotografisë në shtyp.
Në librin e saj “Fotografia”, shkrimtarja dhe regjisorja e njohur, Susan Sontag, ka përmendur
njërin nga shumë definicionet e fotografisë, të thënë nga Helmut Gernshteim, historian i
fotografisë. Sipas tij, fotografia është e vetmja “gjuhë” që kuptohet nga të gjithë në çdo cep të
botës, e cila duke shërbyer si urë midis kombeve dhe kulturave, lidh e afron familjen njerëzore. Ai
thotë se fotografia është e pavarur nga ndikimet politike – të paktën atje ku njerëzit janë përmend
të lirë – ajo pasqyron besnikërisht jetën dhe ngjarjet dhe na ofron mundësinë të ndajmë me të tjerët
të mirat e të këqijat, si dhe na ndriçon kushtet sociale politike.
Duke vlerësuar rëndësinë e fotografisë, Sontag argumenton se fotografia nuk është thjesht fryt i
pikëtakimit midis një ngjarjeje e një fotografi; akti i fotografisë është një ngjarje më vete, me të
drejta gjithnjë e më të pakundërshtueshme – për të ndërhyrë, për të mësyrë, qoftë edhe për të
shpërfillur atë çka ndodh.
Roli kryesor i fotografisë është t’i japë kuptim dhe të plotësojë me argumente shtesë informacionin
e transmetuar nga mediat, qoftë të shkruara, apo qoftë ato digjitale. Tekstet, informacionet apo
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raportet, do të jenë të mangëta pa fotografi, ashtu siç edhe vlerëson dramaturgu dhe kritiku i teatrit
Alexander Pisarev, sipas të cilit, fotografia gazetareske është një fushë e veçantë në gazetari.
Pisarev thekson se përveç transmetimit të informacionit, fotografia duhet të shfaqë një pasqyrë të
plotë të realitetit. Problemi me fotografinë gazetareske është se gjithnjë e më shumë roli i saj është
që ta mbushë hapësirën, boshllëkun në tekst ose midis dy teksteve.

Ai më tej shton se fotografia nuk mund të përdoret për publikime adekuate, pasi që në shumicën e
mediave nuk ekziston redaktor për fotografi, por këtë funksion e kryen ndonjë dispeçer, ueb
dizajner, kompjuterist, i cili merret edhe me të gjitha punët e tjera dhe për të cilin fotografia
gazetareske është një gjë shumë e largët dhe e huaj.
(khr. http://verifikimiifakteve.mk/fotografia-gazetareske-dhe-foto-lajmi/)

Duke e pasur parasysh këtë, vlen të trajtohet funksionimi i agjencive të fotografisë, në të cilat janë
bashkuar fotoreporterët nga mbarë bota, për të mbuluar shumë ngjarje, përfshirë jetën politike,
familjare, drogën, krimin, fenë, e shumë dukuri tjera të pranishme në shoqëri. Këto agjenci sjellin
një këndvështrim më ndryshe për fotografinë. Në fotografitë e tyre gjenden edhe elemente artistike,
jo vetëm gazetareske, dhe si të tilla, ato paraqesin model për t’u ndjekur edhe në praktikën e
mediave të vendeve të tjera, përfshirë Kosovën.

Agjencioni më i madh i fotografisë në botë është Magnumi, i cili prej ditës që u krijua në vitin
1947, ka përfaqësuar disa prej emrave më të famshëm në lëmin e fotografisë. E formuar si një
korporatë e fotografëve, u projektua për të lejuar anëtarët e saj të punonin jashtë formulave të
gazetarisë konvencionale të revistave. Agjencia menaxhonte punë të fotografëve gjersa ata ishin
në terren.
(khr.http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/2mlfXg3fmJWWd2fpPVjkCBg/how-magnumphotos-told-the-story-of-cinema )

Por, me ndryshimet shoqërore, edhe mënyrat dhe praktikat e punës në lëmin e fotografisë nuk janë
më ato të dikurshmet. Përhapja e internetit dhe realitetet e reja që ka krijuar në fillimin e shekullit
XXI, e kanë ndryshuar përgjithmonë mënyrën se si shfaqen fotografitë, si dhe kanë ripërcaktuar
rolin e tyre.
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Gjatë një interviste për “The New York Times”, fotografi i njohur dhe redaktori i revistës
“National Press Photographers Association’s News Photographer”, Donald R. Winslow,
potencon krahasimet me periudhat e kaluara. Ai thekson se sa kanë qenë unike fotografitë, të cilat
janë bërë nga fotoreporterët profesionalë, duke i dërguar ata nëpër vende të ndryshme, për të bërë
një set fotografish, që ato histori t’i sjellin tek lexuesit, të cilët nuk e kishin parë një gjë të tillë
më parë.
Sipas Winslow, në Shtetet e Bashkuara redaktorët e revistave ndaluan punësimin e fotografëve të
mëdhenj dhe në vend të tyre, Google zuri vend. Siç tregoi ai, ndoshta aty ishte një fotograf shumë
i mirë, mirëpo ka pasur një kompromis të madh në zhvlerësimin e përmbajtjes së imazheve, në
emër të ekonomisë së produktit.
(khr.https://lens.blogs.nytimes.com/2017/02/15/the-uncertain-future-of-

photojournalism/?fbclid=IëAR1DaYZfMHg3PBb-MmXVjoX_i8uOi2F8PpLzSrjMR3ltmFuyB7KGu0pq5E)
Me kalimin e viteve ka ndryshuar mënyra e përdorimit të fotografisë qoftë në jetën e përditshme
qoftë në media. Por, pavarësisht nga ndryshimet në mënyrat e realizimit të fotografisë, në ditët e
sotme ajo është bërë pjesë e pandarë e secilit prej nesh. Në lëmin e mediave ajo është jo thjesht
mjet shprehës dhe element plotësues, por është ashtu siç e përkufizon Pisarev, një fushë e veçantë
në gazetari.
Prandaj, qëllimi parësor i këtij punimi të diplomës është që të shtjellojë rolin, funksionet, hapësirën
dhe rëndësinë që i jepet fotografisë kryesisht në mediat e shkruara, e që në ditët e sotme këto media
të shkruara përgjithësisht kanë kaluar online. Në funksion të këtij qëllimi, në kuadër të trajtimit të
temës së punimit bëhet analizë dhe interpretim i rasteve të fotografive të cilat kanë bërë bujë të
madhe dhe kanë pasur ndikimin e tyre, si tek publiku ashtu edhe tek faktorët vendimmarrës për
ngjarjet që kanë pasqyruar. Shembujt e përzgjedhur të cilët shërbejnë për elaborimin e temës
përfshijnë fotografi që kanë fituar çmime prestigjoze: Pulitzer, World Press, si dhe fotografi që kanë
bërë bujë të madhe nga agjencitë e fotografisë.
Me këtë strukturë që fokuson kryesisht modelet më të mira për përdorimin e fotografive nga mediat
botërore dhe përmes analizës së tyre, punimi ndikon në thellimin e njohurive për këtë fushë
specifike edhe në vendin tonë. Duke marrë parasysh faktin se fotografia në praktikën e mediave të
Kosovës përgjithësisht shihet si pjesë ilustruese e tekstit, punimi ndihmon në zgjerimin e dijes për
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rëndësinë e saj. Punimi mund të jetë i dobishëm në veçanti për studentët e fushës së gazetarisë,
mediave dhe komunikimit, për të ngritur nivelin e njohjes për një nga mjetet më shprehëse në
karrierat e ardhshme profesionale.
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2 SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1. Nocioni “Fotografi”
Forcën që e zotëron fotografia, asnjë sistem para saj nuk e ka pasur për të na ofruar botën reale
gjithnjë më të detajuar e më të dobishme në fusha të ndryshme. Në historinë e saj, fjala “fotografi”
lidhet me emrin e Sir John Herschel, një astronom i njohur. Fjala fotografi rrjedh nga greqishtja:
foto (dritë) dhe grafia (diagramë), paraqitja me kuptimin e “linjave” apo “të vizatuar”, që së bashku
nënkuptojnë “të vizatuarit në një hap në drejtim të fotografisë së parë permanente me ngjyra”.
(khr.http://www.pressreader.com/albania/gazeta-shqiptare/20130331/282149288771305)
Për të kuptuar rëndësinë dhe rolin e fotografisë, Susan Sontag, në librin e saj “Fotografia”, ka
përmendur një analogji citatesh nga autorë, fotografë, piktorë të njohur botërorë: “Dëshiroja
çmendurisht të rrokja gjithë bukuritë që më shfaqeshin para syve, derisa një ditë kjo dëshirë e imja
u përmnbush”. - Julia Marget Cameron. (Sontag 2000:155)
John Szarkowksi theksoi se fotografia është një sistem montazhi viziv. Sipas tij, tek e fundit,
gjithçka përmblidhet tek fashimi brenda një kornize të një copëze nga këndvështrimi ynë, për aq
sa qëllojmë në vendin dhe në kohën e duhur. (Po aty: 155)
“Jeta në vetvete nuk është realitet. Ne dhe vetëm ne i japim jetë gurëve e guralecëve” - Frederick
Sommer (Po aty:160)
Sot, për një shumë përqindje qesharake, mund të njihemi jo vetëm me çdo lokalitet të famshëm
kudo në botë, po gjithashtu edhe me çdo njeri me emër në Evropë. Fotografi si një qenie e
kudogjendshme është me të vërtetë diçka e mrekullueshme. Çdonjëri nga ne ka parë edhe mësuar
përmendësh pamjet e Alpeve, Chamonix dhe Mer del Glace, edhe pa pasur nevojë të ketë provuar
në kurriz tmerret e Channel... Kemi kapërcyer, u jemi ngjitur Tenerifeve, kemi hyrë në Japoni,
kemi “bërë” Niagarën dhe Njëmijë ishuj, jemi dehur me mrekullitë e betejës me të tjerët që janë
në një rang me ne (në vitrinat e dyqaneve), jemi ulur në kuvende të fuqishmëve, kemi hyrë në
konfidencë me mbretër, perandorë e mbretëresha, prima donna, idhuj të baletit, si dhe “aktorë të
hijshëm”- D.P., gazetar në “Njëherë në javë” (Po aty: 156)
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Horst Wackerbarth, një fotograf gjerman, e përshkruan fotografinë si të vetmin zhanër që mund të
arrijë një efekt popullor në nivel të menjëhershëm dhe të dukshëm, një nivel më i thellë dhe delikat.
(Koetzle 2002: 6)

2.2 Historia e fotografisë

Fotografia u shpik në vitin 1813, nga francezi Joseph Nicéphore Niépce. Ai për herë të parë me
ndihmën e camera obsurca (një aparat i njohur më parë, emri i të cilit buron nga një frazë latine,
që do të thotë dhomë e errët, si një ndihmë për hartimin e dritës), bëri të mundur projektimin e
peizazheve. Niépce përdori një dhomë të errët portative për të ekspozuar në dritë një pllakë kallaji
të veshur me bitum dhe ekspozimi zgjaste shumë (zakonisht thuhet tetë orë, por me shumë gjasa
zgjaste disa ditë). Ai këto foto të projektuara i mbajti në letra, me përmbajtje klori dhe argjendi.
Por ato nuk ishin të rezistueshme ndaj dritës dhe prandaj prisheshin shpejt, pas një kohe të shkurtër.
Për herë të parë Nicéphore Niépce, kishte shkrepur një fotografi të njohur si "Pamje nga dritarja
në Le Gras", e cila ishte pamje nga dritarja e dhomës së tij, duke përdorur një proces të quajtur
Heliografi. Niépce filloi të eksperimentonte me printim litografik, proces i cili e çoi në shpikjen e
tij të heliografisë - për shkak të paaftësisë së tij për të hartuar imazhe me dorë.
(khr. http://www.hrc.utexas.edu/exhibitions/permanent/firstphotograph/process/ )

Në vitin 1839, shpikja e dy proceseve të veçanta fotografike, daguerreotype nga Louis-JacquesMande Daguerre dhe procesi negativ/pozitiv nga William Henry Fox Talbot, u njoftuan pothuajse
në të njëjtën kohë në Francë dhe në Angli. Daguerre, gjithashtu pikturoi pikturat iluzioniste me
ndihmën e camera obscura dhe përfshirja e tij me iluzione optike e çoi në eksperimente fotografike.
Për të krijuar imazh në pllakë, llojet e hershme Daguerreo duhej të ekspozoheshin ndaj dritës deri
në 15 minuta. Në vitin 1829 ai hyri në partneritet me Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833), të
cilit i takon merita për bërjen e fotografisë së parë të përhershme, ose "heliografin" e çatisë nga
dritarja e tij, rreth vitit 1826 ose 1827. Procesi i Daguerrit krijoi një imazh shumë të hollësishëm
mbi një pllakë bakri të veshur me argjend, ndërsa Talbot ishte një proces negativ/pozitiv i bazuar
në letër, që mund të prodhonte printime të shumta nga një negativ i vetëm. (khr: House, Rochester,
2000: 36)
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Të dy proceset janë të bazuara në dy parime themelore të kimisë dhe fizikës: reagimi i përbërësve
të veçantë kimikë në dritë dhe krijimi i një imazhi kur drita kalon nëpër një hapje në një dhomë të
errët ose kuti.
Më 9 janar të vitit 1839, Akademia Franceze e Shkencave u njoftua me procesin daguerreotype.
Disa muaj më vonë, më 19 gusht 1839, qeveria franceze, në një ceremoni publike, njoftoi shpikjen
e fotografisë, si një dhuratë që mund të përdorej lirisht nga bota.

K

(khr. http://www.oranews.tv/article/fotot-qe-treguan-histori )
“Pasi që u shpik fotografia, kishte hapësira të mëdha për zhvillimin e saj nëpër fusha të ndryshme,
si kimi, fizikë, teknologji, etj. Fotografia është shkencë dhe fotografët e hershëm shpesh kishin
sfond shkencor. Praktikuesit e hershëm të fotografisë bënin avancime të vazhdueshme: fotografët
me prejardhje shkencore, eksperimentuan pa pushim me mediumin, për të arritur qartësi optimale
të detajimit dhe qëndrueshmërisë në imazhin përfundimtar. Ishte besimi publik në fotografim si
një transkriptim i saktë i botës natyrore, që e bëri atë më shumë sesa thjesht një mjet tjetër i
përdorshëm nga shkenca. Sinqeriteti i saj i perceptuar i dhuroi mbulesën e provave shkencore”.
(House, Rochester, 2000: 272)
Sipas këtyre dy autorëve, si provë shkencore dhe me zhvillimin e kimisë, fotografimi shkencor
arriti të aplikohej në mjekësi, gjë që arriti të ofrojë informacione të dobishme për zhvillimin e kësaj
fushe. Në këtë rrjedhë, Josef Maria Eder dhe Edward Valenta ishin kimistë vietnamezë që u
specializuan në kimikën fotografike. Eder ishte gjithashtu një lider në studimin e teknologjisë
fotografike. “Duke zbuluar bukurinë komplekse të strukturës së brendshme të peshqëve, të
shpendëve të thjeshtë, Eder dhe Valenta bënë një x-ray ose fotografi Röntgen. Në 1896 ata botuan
një portfol prej 15 fotografive të imazheve të x-ray, e cila u quajt, Eksperimentet në Fotografi me
Röntgen Rays.
Imazhe fotografike të tilla u ofruan informacione të paçmueshme shkenctarëve, duke rritur
kuptimin e tyre themelor të subjekteve të tyre. Gjithashtu, u dha frymëzim artistik fotografëve të
mëvonshëm. Fotografimi shkencor u aplikua në shumë fusha të mjekësisë në vitet e para të saj”.
(Po aty, 2000: 285)
Gradualisht, fotografia u bë pjesë e pandashme e shumë lëmive shoqërore, por edhe e jetës së
përditshme të njerëzve. Përveç përdorimit të saj në fusha të ndryshme të shkencës, mjekësisë,
politikës, etj., ajo po ashtu ka zënë hapësirë edhe në çdo familje.
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“Që nga shekulli XIX, fotografia e bëri botën vizuale të mbledhur në albumin fotografik. Nga
fotografitë profesionale deri tek amatorët anonimë, njerëzit mblodhën albume të fotografive për
shumë arsye: për të përkujtuar ngjarje ose udhëtime specifike, për të vërtetuar qëndrimin
shoqëror, duke i lidhur imazhet e tyre me ato të njerëzve të famshëm, për të tubuar momente me
anëtarët e familjes që mund të shpërndahen shumë larg”. (House, Rochester, 2000: 306)
Familjet ndërtuan historitë e tyre përmes përzgjedhjes dhe paraqitjes së imazheve. Ndonjëherë këto
fotografi dokumentuan ritet e kalimit ose ngjarjet më të vogla, veçanërisht kur fotografitë u bënë
më të lexueshme. Portreti i ulur u bë më pak formal dhe më pak i kushtueshëm. Mbledhja e
fotografive në një album, marrëdhëniet midis imazheve që ruanin kujtimet kolektive ishin pamje
të ruajtura për të demonstruar se si ishim dhe si dëshironim të shihnim vetveten. (khr: Po aty, 2000:
306)
“Fotografia plaket e molepset po nga ato sëmundjet prej të cilave vuajnë rëndom sendet prej letre;
fotografia zhduket pa lënë gjurmë, fotografia mund të shndërrohet në një mall të çmuar, për t’u
blerë e për t’u shitur, por fotografia edhe riprodhohet. Fotografitë ngjiten nëpër albume, futen në
korniza e vendosen mbi tryeza, mbërthehen me thumba në mur, kthehen në diapozitiva e
projektohen”. (Sontag 2000: 10)

Të jesh në fokusin e një fotografie në të cilën fokusohen vetëm dy ngjyra, bardh e zi, do të thoshte
shumë. Profesionistë të kësaj fushe, të huaj dhe shqiptarë e vlerësojnë rëndësinë e fotografisë dhe
ndryshimet që ka kaluar fotografia në kohë dhe në sisteme të ndryshme.
Menjëherë pas ndërrimit të sistemit komunist, edhe arti i fotografisë mori një tjetër drejtim, ashtu
si shumë fusha të tjera kulturore. Është më se evidente që gjatë kësaj periudhe kohore ishte vetëm
fotografia me dy ngjyra, e vetmja që njihej dhe sigurisht ajo që përdorej. Fotografia me ngjyra
ishte një set prej tri fotografish bardh e zi, të bëra përmes filtrave të kuq, jeshil dhe blu, dhe që
shfaqeshin të mbivendosura duke përdorur tre projektorë me filtra të ngjashëm. Fotoja me ngjyra,
për pjesën dërmuese të popullsisë ishte më shumë ende në rangun e një spekulimi.
“Fotografitë me ngjyra në vitet e para të ‘90-ës ishin të preferuara dhe të përdorshme vetëm nga
njerëzit e privilegjuar dhe me pushtet. Gjithashtu kjo lloj fotografie njihej edhe në Agjencinë
Telegrafike Shqiptare prej fotoreporterëve të asaj kohe”, - është shprehur ish-pedagogu i
fotografisë, Petrit Omeri, gjatë një bashkëbisedimi. (khr. http://www.arkivalajmeve.com/Bardh-ezi-mbret-ne-fotografi.72656/)
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2.3 Fillet e fotografisë shqiptare

Ndonëse më me vonesë, fotografia dhe përdorimi i saj preku edhe realitetin e trojeve shqiptare,
rreth 30 vjet më vonë. Në historinë e fotografisë shqiptare vlen të përmendet fototeka “Marubi”, e
cila përfshinë fotografi të vjetra më shumë se 150 vite, që ruhen në Shkodër. Familja Marubi jetoi
në periudha të rëndësishme të historisë së Shqipërisë, si gjatë periudhës së Perandorisë Osmane,
Periudhës së Mbretit Zog dhe regjimit komunist, të ndara respektivisht në tri personalitete, siç janë
themeluesi Pietro Marubi, Kel Marubi dhe Gegë Marubi.
Italiani Pietro Marubi themeloi në Shkodër një ndër studiot e para fotografike të Ballkanit, të
quajtur me emrin, "Foto Studio Marubbi, casa fondata nel 1856".
Drejtori i Fototekës Kombëtare, “Marubi”, Luçjan Bedeni shprehet se ka shumë për të treguar për
një histori të gjatë:“Në një histori 158 vjeçare normalisht që ka shumë për të treguar, duke filluar
që nga periudha e gjysmës së dytë të shekullit të 19-të dhe deri në fundin e shekullit 20-të. Sigurisht
që arkivi i Fototekës është shumë i pasur, pra flasim për një arkiv me rreth 500 mijë fotografi të
gjitha prej negativi, në xham dhe në rula film, të përmasave të ndryshme. Pas vitit 1970, arkivi u
pasurua edhe me fotografi të tjera, ku krahas fotografëve të dinastisë Marubi, kontribuuan edhe
fotografë të tjerë si Jakova, Bici, Voci dhe Kodheli, etj, të cilët krijojnë një larmi me fotografitë e
arkivit, duke bërë që ky institucion të ketë vlera të rëndësishme”.
(khr. https://archive.koha.net/?id=4&l=41905 )

Bedeni tregoi se Pietro Marubi ka udhëtuar edhe në Malin e Zi dhe në Kroaci për ndjekjen e
veprimtarisë së tij. Ai ishte fotografi zyrtar i familjes mbretërore në Malin e Zi, si dhe ishte një
mik i ngushtë i zyrtarëve dhe personaliteteve që jetonin në qytetin e Shkodrës.
Në vitin 1903 me vdekjen e Pietro Marubit, Kel Marubi do të trashëgonte studion fotografike.
Kel Marubi jetoi në një periudhë të rëndësishme historike për shqiptarët që përkon edhe me
aktivitetin politik të Mbretit Zog, prandaj ai do të ishte edhe fotograf zyrtar i Oborrit Mbretëror,
ku janë fiksuar foto nga data të rëndësishme historike për Shqipërinë, aktivitetin e Mbretit Zog,
ndërsa gjatë kohës së komunizmit fotografi të diktatorit Enver Hoxha dhe festivaleve të
organizuara, të veprave industriale të ndërtuara gjatë regjimit komunist, foto të delegacioneve që
vizitonin Shqipërinë nga Kina, Kamboxhia, Rusia, Vietnami, etj.
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Përveç fotografive në Fototekën “Marubi” ruhen edhe objekte muzeale, si aparatë fotografikë,
llambat, blice të ndryshme, perdet e studios, karrige dhe sende të tjera të studios, ku ushtruan
aktivitetin përfaqësuesit e familjes Marubi. Gjithashtu, ruhen edhe dokumente të rëndësishme rreth
aktivitetit të Fototekës.
Në vitin 1970, Gegë Marubi, të gjithë arkivin e familjes së tij ia dhuroi shtetit shqiptar dhe kështu
do të ishte fillimisht si një seksion i Muzeut të Qytetit të Shkodrës, “Fototeka Marubi”.
Në vitin 2003 Fototeka Marubi merr statusin kombëtar nën varësi të Ministrisë së Kulturës.
(khr. https://archive.koha.net/?id=4&l=41905)

Nëse Marubi shënon fillet e fotografisë në Shqipëri, Ahmet Zherka këtë e bën në Kosovë.
Me Ahmet Zherkën fillon historia e zanatit të fotografisë në Kosovë. Fotokamerën e parë e kishte
sjellë nga Selaniku. Më 1896 bleu një aparat fotografik dhe më 1900 e hapi dyqanin e parë
fotografik në Gjakovë, por edhe të parin në Kosovë. Fotografia e vjetër që simbolizon Gjakovën
tek Ura e Islam Begut, tek ura e vjetër, e të cilën fotografi pothuajse e gjen në shumë familje, është
një nga mijëra e mijëra fotografi të punuara nga mjeshtri, aktori, piktori dhe veprimtari, Ahmet
Zherka.
(khr.http://gjakovapress.info/2013/03/01/historia-e-fotografise-kosovare-fillon-negjakove/?fbclid=IwAR1KmHocdoAiBCPaVIr5HdQj46PPb0QTRrlëe43xmfI8Oe_s8NcETa1xi2
4)
Traditën e Ahmet Zherkës për fotografinë, e ka vazhduar i biri i tij, Ilir Zherka, dhe nipi i tij, Nihat
Zherka. Në një intervistë për gjakovapress.info, Nehat Zherka, për gjyshin e vet ka theksuar se ai
ka qenë i pari fotograf shqiptar që e ka kryer shkollën e mesme të fotografisë në Budimpesht, diku
në vitin 1900. Kah vitet 1895 – 1896 e ka sjellë aparatin e parë në Gjakovë, atëherë kur ishte 1213 vjeçar.
Sipas tij në kohën kur gjyshi i tij (Ahmet Zherka) ka fotografuar, fokusi kryesor ishte fotografimi
i elitës së qytetit, familjet borgjeze që ishin më të shkolluara.
“Rrallë u fotografua kush për qejfi. Fotografia ka kushtua shumë atëherë. Për nji portret t’mirë,
një fotografi t’madhe me e bo ka kushtu bukur shumë”, tregoi ai.
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(khr.http://gjakovapress.info/2013/03/01/historia-e-fotografise-kosovare-fillon-negjakove/?fbclid=IëAR1KmHocdoAiBCPaVIr5HdQj46PPb0QTRrlwe43xmfI8Oe_s8NcETa1xi2
4)

Dikur fotografia ishte ashtu siç e përshkruan profesori dhe artisti i fotografisë, Fahredin Spahija, në
një intervistë për Telegrafin: “Kur është fjala tek fotografitë, sigurisht që shkrepja e saj duhet të
bëhet me mjeshtri, me një dell artistik, diçka që sot keqkuptohet. Në ditët e sotme të gjithë
mendojmë se jemi fotografë, sipas mënyrës tonë. Mirëpo, dikur fotografia – pos profesionalizmit
– ishte profesion që kërkonte edhe sakrificë, sidomos në rrethanat jo të lehta në të cilat kanë kaluar
shqiptarët dikur”.
Sipas tij, të tilla ishin edhe vitet ’20-ta të shekullit të kaluar. Fotografia atëherë bëhej jo vetëm
rrallë, por edhe nga njerëzit e zanatit. E, produkti final ruhej me fanatizëm ndër gjenerata. Ky
produkt, ky imazh në letër, sot ka vlerë më të madhe se dikur, sepse është dëshmi e kohëve që po
harrohen.
(për më shumë shiko: https://telegrafi.com/historia-e-osman-zymit-nje-prej-fotografeve-te-parene-kosove-driteshkronja-e-mitrovices-foto/).

2.4 Fotografia në shtyp

Rrugëtimi i madh për sferën e fotogazetarisë nisi më 14 tetor të vitit 1843, pas realizimit të
fotografisë së parë në cilësinë e fotografisë gazetareske. Qoftë edhe nëse nuk u publikua në asnjë
gazetë, arsyeja e realizimit të kësaj fotografie e bëri këtë fotografi ta bartë epitetin e fotogazetarisë,
për faktin se për herë të parë u fotografua një ngjarje.
Punëtori i doganës franceze, i quajtur Jules Itier, ishte njeriu që në këtë fotografi e shfaqi
Kryekonsullin Francez M. Lyrene, i cili në Kinë nënshkroi marrëveshje 1000-vjeçare të paqes me
Ky-Ing, që ishte Komandant i Lartë i Perandorisë dhe përfaqësues i saj. Jules Itier u fascionua
shumë nga teknika e emërtuar prej shkencëtarit anglez, Sir Nerschel si “fotografizëm”, që deri në
atë ditë njihej si “heliographie”. Itier bëri shumë fotografi të ceremonisë, por gazetat e asaj kohe,
për shkak kushteve teknike ia dolën të publikojnë vetëm pikturat e bëra rreth ngjarjes. Kështu që,
fotografitë e Itier-it u bënë vetëm pjesë e historisë së fotografisë. (Sezgin, 2002: 2)
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Figura 1. Fotografia e parë në gazetë

Për të fituar një fotografi, nevojitej një kohë e gjatë e qëndrimit pa lëvizje, dhe kjo ishte sprova më
e madhe e fotografëve që nuk mund t’i fotografonin personat që janë në lëvizje. Në vitin 1839,
ndieshmëria e filmit dhe ndriçimi i objektivit (lentit) ishte shumë i dobët. Për këtë arsye, përgatitja
e filmit nga fotografisti dhe marrja e pamjes varësisht nga objektivi që do ta përdorte, zgjaste nga
pesë deri në dhjetë minuta. (Po aty, 2002: 2)
Hungarezi Joseph Petzval, në vitin 1840, zbuloi një objektiv 30 herë më të shpejtë se sa objektivat
apo lentet që janë përdorur në atë kohë. Kurse, Marc Antoine Gaudin, ia doli ta realizojë
fotografinë më 10 tetor 1841. Gaudin thotë se fotografinë ia doli ta realizojë në 1/10-tat e sekondit,
me anë të metodës që e zbuloi, nga e cila arriti ta përshpejtojë ndjeshmërinë fotografisë. (khr: po
aty, 2002: 2)
Fotografimi i parë gazetaresk nisi me Roger Fenton, në vitin 1855. Në vitin 1856 fotografi anglez,
Roger Fenton dhe asistenti i tij, Szathmary-Popp, u nisën për ta fotografuar luftën e Krimesë, ku
morën pjesë ushtarët rusë, turq, anglezë dhe francezë. Mbretëresha Victoria pranoi që Fentoni të
shoqërojë ushtarët anglezë, por me kusht që të mos i fotografojë të vdekurit dhe uniformat e
gjakosura. Aty janë bërë qindra fotografi të luftës së Krimesë. ‘Fotografitë e luftës së Krimesë’ të
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Fenton-it janë publikuar në revistën “Illustrated London News”. Kështu u bë hapi i parë i gazetës
dhe revistës me fotografi.
Pas disa vitesh, përkundër rritjes së shpejtësisë së kësaj sfere në mënyrë marramendëse, fotografët,
fotografitë cilësore ia dolën t’i realizojnë vetëm pas viteve 1859 – 1860. Shumë fotografë pas
Fenton-it filluan t’i kopjojnë fotografitë e tij dhe vazhduan t’i botojnë në revistën Illustrated
London News. (Po aty, 2002: 3)

Figura 2. Roger Fenton duke shkuar në luftën e Krimesë

Lufta Civile Amerikane për fotografinë gazetareske solli mjaft gjallëri. Fotografi amerikan,
Mathew Brady, dhe ndihmësit e tij, gjatë Luftës së Divizionit mes viteve 1862-1865, fotografuan
varjen e atentatorëve që tentuan ta vrasin Abraham Lincoln-in. Ata realizuan afro 8000 fotografi.
Brady, në vitin 1860, duke e fotografuar Lincoln-in për zgjedhjet presidenciale, e bëri të
mundshme që fotografia si portret të zë vend në shtyp. (Sezgin 2002: 4)

Abraham Lincoln, kandidat për president, vinte nga një familje shumë e varfër prej perëndimit të
mesëm, kurse konkurrentët politikë atë e fajësonin si të pagdhendur dhe injorant që nuk di si të
sillet, ishin të pasurit industrialë të perëndimit dhe përkrahësit e robërisë së jugut. Derisa ishte në
kërkim të një rruge të hedhjes poshtë të këtyre fajësimeve, një shok i Lincoln-it, i shprehë atij këtë
ide:
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“Ty duhet të të fotografojë Brady dhe portreti të të shfaqet në gazetat që janë të përshtatshme me
mendimet tua. Kështu që lexuesit do ta shohin se je njeri gjentil dhe i arsimuar”. (Po aty)
Kjo ide vihet në zbatim dhe Lincoln, i cili në fund i fiton zgjedhjet presidenciale, e pranon këtë
fakt: “Unë u bëra president i SHBA-ve në saje të portreteve të Brady-t”. (Po aty)
Fillet e përdorimit të gjithanshëm të fotografisë datojnë prej vitit 1860 në regjistrat e policisë, në
shërbimet ushtarake të inteligjencës, enciklopedi, albumet familjare, kartolinat, regjistrat
antropologjikë, nga reporterët e luftës, tek fotoreportazhet dhe fotografitë për dokumente të
ndryshme. Përderisa, deri në vitin 1888 fotoaparati ka qenë një makinë që përdorej nga njerëzit e
zgjedhur, firma Kodak prodhon dhe del në treg me një fotoaparat që i ofron njerëzimit një makinë
shumë praktike për përdorim dhe me çmim shumë të arsyeshëm. Ndryshe nga aparatet më të
hershme, Kodaku vinte i parambushur me një rrotull filmi fleksibël për 100 foto. Mundësitë e gjera
të përdorimit dhe përhapja me një vrull të shpejtë, mundësoi edhe zhvillimin e shpejtë dhe të
hovshëm të industrisë.
(khr.http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Bas%C4%B1n%20Foto
%C4%9Fraf%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf?fbclid=IwAR1aD9H9LNwap
MX14ytUB5qand-JP5YkvGmI-E1NzeG71VGhWu3HfdfPnIM )

Burimi dhe kanali kryesor i komunikimit me publikun u bë fotografia. Ajo përveç përcjelljes së
informacionit, u bë edhe pasqyra reale e ngjarjeve që po ndodhnin.
“Ne nuk e vëmë më në pikëpyetje nëse një foto do të bëjë një histori apo faqe më tërheqëse.
Dëshmia është aty. Lexueshmëria zhvillohet kur një fotografi shoqëron një tregim. Për gazetën e
bashkësisë, fotografia është mënyra më e thjeshtë dhe më e lirë për të bërë çdo histori apo faqe
më tërheqëse”. (Lauterer, 1995: 118)

Në Luftën e Krimesë, në luftën civile në Amerikë, në Luftën e Parë Botërore, në kohën e
Gjermanisë Naziste, në Projektin e Organizatës së Fermerëve Amerikanë, gjatë Luftës së Dytë
Botërore apo gjatë Luftës në Vietnam, fotografia ka qenë dëshmitar nga afër i të gjitha ngjarjeve.
Në këtë periudhë, fotografia ka siguruar pamjen e vërtetë nga afër, ka qenë mjeti më transparent i
kohës për sigurimin real të fakteve.
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(khr.http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Bas%C4%B1n%20Foto
%C4%9Fraf%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf?fbclid=IwAR1aD9H9LNwap
MX14ytUB5qand-JP5YkvGmI-E1NzeG71VGhWu3HfdfPnIM)

Susan Sontag vë në theks vlerësimin e profesorit, filozofit dhe intelektualit, Marshall McLuhan:
“Në thelb media është e zgavërt, pa përmbajtje (kjo është e vërteta që fshihet pas vezhgimit të
goditur të McLuhan, sipas të cilit, mediumi është mesazhi në vetvete); toni i tyre karakteristik është
ironik, pashprehje, parodistik. Po bëhet gjithnjë më e qartë që fati i pashmangshëm i artit është
përfundimi i tij si fotografi”. (cituar sipas Sontag, 2002:129)

Nga e gjithë kjo duke siguruar fakte dokumentare në një masë shumë të gjerë dhe duke qenë kaq
besnik ndaj të së vërtetës, ka qenë temë e diskutimeve radhitja së fotografisë në arte të bukura, dhe
po ashtu, fotografia u trajtua si mjet i komunikimit masiv. Mirëpo, fotografia duke qenë një mjet i
fortë i sigurimit të së vërtetës dhe realitetit në të njejtën kohë, ka mundësuar që të jetë edhe një
mjet propagandues, dhe në një mënyrë ose në një mënyrë tjetër, është përdorur si mjet
propagandues edhe nga ana e nazistëve.
(khr.http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Bas%C4%B1n%20Foto
%C4%9Fraf%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf?fbclid=IwAR1aD9H9LNwap
MX14ytUB5qand-JP5YkvGmI-E1NzeG71VGhWu3HfdfPnIM)

Njerëzimi, me ndërmjetësimin e fotografisë, është njoftuar mbi luftërat e viteve 1960 – 1970 dhe
në veçanti mbi luftën në Vietnam. Tek lëvizjet kundër luftës, fotografia (si p.sh. mbështetja e
kondakut të pushkës në fytyrën e gruas) ka një rol të rëndësishëm dhe të pamohueshëm. Luftërat
për çlirim kombëtar në Azi, Afrikë dhe Amerike Latine, luftërat kundër kolonializmit dhe rënia e
kolonializmit më së miri është kuptuar nëpërmjet të fotografisë.

Në veçaanti në shekullin XX, rendi shoqëror kapitalist ka shpejtuar proceset e shitblerjes, kanë
qenë të detyruar që të shpikin disa procese për shpërqëndrim të vëmendjes, si p.sh. lufta kundër
klasave, kundër racizmit dhe lufta për barazi gjinore. Mbledhja e të dhënave dhe informacioneve
të ndryshe ishte elementi kryesor për përfitimet nga burimet natyrore, për rritjen e prodhimtarisë,
ruajtjen e rendit, nxitjeve për fillimet e luftërave, krijimin e vendeve të punës për burokratët.
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Realiteti i fotoaparatit konsiston në veçoritë dhe mishërimin e saj për të plotësuar këto nevoja në
mënyrë sa më ideale të mundshme. E gjithë kjo për faktin se fotoaparati në mënyrë më të mirë të
mundshme pasqyron realitetin, kurse për menaxherin është një aftësi e përdorimit të objektit për
mbikëqyrje. Për këtë arsye, përdorimi i fotografisë nëpër postere, afishe, njoftime dhe gazeta, për
menaxherët, në të shumtën e rasteve është vlerësuar si një armë e fortë dhe thelbësore.
(khr.http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Bas%C4%B1n%20Foto
%C4%9Fraf%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf?fbclid=IwAR1aD9H9LNwap
MX14ytUB5qand-JP5YkvGmI-E1NzeG71VGhWu3HfdfPnIM)

Fotoaparati, duke qenë një makinë më e ndjeshme se syri ynë dhe më i besueshëm se dora jonë,
në të gjitha fushat e veprimit dhe studimit ka luajtur një rol shumë me rëndësi. Në të gjitha fushat,
fotoaparati është pajisje e pandashme e studiuesve dhe e shoqërisë në përgjithësi.

Portretet, panoramat, dokumentet, fotografitë nga shetitjet, fotografitë e bëra në udhëtimet me
qëllim të hulumtimeve dhe hetimeve, janë tema që një kohë të gjatë kanë qenë të monopolizuara.
Propaganda sekrete ose ajo zyrtare politike, propaganda fetare, shpalljet, njoftimet, afishet,
kartpostalet, librat, broshurat, gazetat dhe revistat e pajisura me fotografi, kanë një ndikim efektiv
edukativ dhe social. Mirëpo, zhvillimet në teknologjinë e fotografisë kanë zgjeruar hapësirën e
përdorimit dhe kanë aktualizuar fotoreportazhin. Fotoreportazhet që kanë frymë apo cilësinë e
dokumetarëve trajtohen duke siguruar pamjet ushtarake, fetare, ekonomike dhe shoqërore, duke i
plotësuar shumë shpejt dhe me efikasitet reportazhet ditore. Prezantimi në mënyrë sa më objektive
i fotoreportazheve të para është më i rëndësishëm se sa shikimi i tyre. P.sh. portretet e personave
eminentë në vitet 1855 – 1856 gjatë luftës së Krimesë, pamjet nga Sivastopoli, ceremonia e hapjes
së hotelit Crystal Palace në vitin 1834 nga ana e mbretëreshës Victoria, hapja e kanalit të Suezit
në vitin 1869, etj.
(khr.http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Bas%C4%B1n%20Foto
%C4%9Fraf%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf?fbclid=IwAR1aD9H9LNwap
MX14ytUB5qand-JP5YkvGmI-E1NzeG71VGhWu3HfdfPnIM)

Fotografia është pjesë e rëndësishme e përmbajtjes për arsye se në aspektin vizuel plotëson
përmbajtjen e tekstit. Në të njëjtën kohë, ajo nuk përdoret thjesht për të plotësuar nevojën e tekstit,
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por për të fuqizuar edhe më tepër përmbajtjen. Në këtë mënyrë, fotografia ka edhe një rol të veçantë
për arsye se zgjon kërshërinë e lexuesit mbi tekstin dhe nxit kurreshtjen për ta lexuar atë.
Në jetën e përditshme, prezantimi i ngjarjeve të mëdha ose të vogla, me anë të fotografisë ka
inkurajuar ngritjen e vetëdijes së popullit për çështje të caktuara. Miliona njerëz nëpërmjet
fotografisë, duke mbledhur informacione nga e kaluara ose nga jeta e përditshme, fitojnë përvojë
shumë të madhe në këtë fushë. Por, elementi thelbësor i mediave dhe i fotoreporterëve është
mënyra e prezantimit dhe e përdorimit të fotografisë në mënyrë të duhur. Profesioni i fotoreporterit
dhe roli i medias në këtë rast, ka përgjegjësi të madhe. Obligimi i tyre është i ndërthurur me vlera
morale dhe ndonjëherë është më e vështirë të luftosh me etikën sesa me vetë këtë profesion.
(khr.http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Bas%C4%B1n%20Foto
%C4%9Fraf%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf?fbclid=IwAR1aD9H9LNwap
MX14ytUB5qand-JP5YkvGmI-E1NzeG71VGhWu3HfdfPnIM)
Regjisorja dhe shkrimtarja, Susan Sontag i vlerëson fotografitë si gramatika, po ajo çka është më
e rëndësishme është edhe etika e vështrimit.
“Dhe së fundmi, përfitimi më i madhërishëm i tërë kësaj sipërmarrjeje fotografike është se ajo na
ofron ndjesinë që ne mund të rrokim e të ngërthejmë brenda hapësirës së trurit tonë në mbarë
botën – si një antologji imazhesh”. (Sontag, 2002: 9)

2.5 Fillet e përdorimit të fotografisë në shtypin në Kosovë
Sot, një pjesë e madhe e komunikimit zhvillohet në fushën vizuele. Fotografitë përdoren pothuajse
në të gjitha artikujt e lajmeve në media, si një nga mjetet më efektive në komunikimin masiv.

Sipas historianit dhe teoricientit të fotografisë, André Rouillé, fotografia në media nuk tregon
vetëm një ngjarje, por e përcakton (trupin, gjërat, gjendjen) dhe i jep kuptim ngjarjes.
“Termi fotogazetaria i përcakton dy aspekte, një pozitë profesionale të fokusuar në shtyp dhe llojin
e imazhit që po përdoret për të”. (Lavoie, 2010: 3)
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Duke qenë kështu, si të gjitha mediat në botë, ashtu edhe mediat në Kosovë, i përdorin fotografitë
si dëshmi, por edhe si burim kryesor i ngjarjeve që po ndodhin. Mirëpo, duke e pasur parasysh që
zhvillimi i gazetarisë në Kosovë ka nisur pas Luftës së Dytë Botërore, po ashtu edhe përdorimi i
fotografisë në të është më i vonshëm krahasuar me shumë vende të tjera.
Gazeta e parë në Kosovë ka qenë Rilindja, e cila fillimisht është botuar në Prizren, në vitin 1945.
Në atë kohë fotografia ka përmbushur nevojën e gazetës me një fotografi, por nuk është përdorur
si burim kryesor i informacionit. Në hulumtimin empirik për këtë punim, trajtimi i këtij fenomeni
është bërë duke marrë shembuj konkretë nga vitet 1950, 1960 dhe 1970, nga gazeta më e
rëndësishme që e ka pasur Kosova – Rilindja. Për arsye të sistemit monist, ku ka ekzistuar vetëm
një parti, Partia Komuniste e Jugosllavisë, shumica e lajmeve në gazetë, sidomos në dekadat e
para, kanë pasqyruar aktivitete të strukturave politike.

Gjatë intervistës së realizuar për këtë studim, fotoreporteri i mirënjohur, i cili ndër të tjera është
cilësuar si “Konti i Fotografisë Shqiptare”, Hazir Reka, theksoi se në kohën e Rilindjes është
përdorur censura: “Kur i kam dërguar fotografitë për botim, kam pasur shumë raste që m’i kanë
kthyer ato fotografi, pasi nuk ishin të papërshtatshme politikisht”.
Figura kryesore që ka dominuar në gazeta ishte kryetari i atëhershëm i Republikës Socialiste
Federative të Jugosllavisë, Josip Broz Tito.
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Figura 3. Arkivi i Kosovës (Rilindja), Prishtinë, 25 maj 1950

Figura 4. Arkivi i Kosovës (Rilindja), Prishtinë, 10 mars, 1950
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Figura 5. Arkivi i Kosovës (Rilindja), Prishtinë,1950
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Figura 6. Arkivi i Kosovës (Rilindja), Prishtinë, 28 Shtator, 1960

Figura 7. Arkivi i Kosovës (Rilindja), Prishtinë, 4 Tetor, 1970
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Në gazetën Rilindja, përgjatë viteve 1950, 1960, deri në fillimet e viteve 1970, ka dominuar pjesa
tekstuale, kurse fotografia ka qenë e shprehur shumë në mënyrë simbolike. Në përmbajtje kanë
dominuar zakonisht fotografi nga arti skenik – dramat, fotografitë nga skena kulturore e vallëzimit
dhe muzikës, si dhe nga sporti, fotografitë e ekipeve sportive dhe çaste nga ndeshjet sportive.

Figura 8. Arkivi i Kosovës (Rilindja), Prishtinë, 1950-1960
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Figura 9. Arkivi i Kosovës (Rilindja), Prishtinë, 1950-1960

Figura 10. Arkivi i Kosovës (Rilindja), Prishtinë, 1960
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Fotografia në këtë gazetë ka marrë hovin më të madh në fillim të viteve të ’70-ta, për arsye të
zhvillimit të teknikës dhe teknologjisë, si dhe afirmimit të mëtejmë të gazetarëve kosovarë. Në
këto vite, Rilindja ka filluar të marrë një format tjetër për arsye se gazetës iu shtuan lajmet nga e
gjithë bota. Duke qenë kështu, edhe dinamika e përdorimit të fotografisë është shtuar dukshëm.

Figura 11. Arkivi i Kosovës (Rilindja), Prishtinë, 1970
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Figura 12. Arkivi i Kosovës (Rilindja), Prishtinë, 1970

Gazetari i mirënjohur i Rilindjes, i cili veproi që nga vitet e ‘60-ta, Esad Dujaka, gjatë intervistës
së realizuar në këtë punim, sqaroi përdorimin e fotografisë në atë periudhë.
“Fotografitë rrallë përdoreshin, nga një, u bënë dy, e më vonë tre fitoreporterë. Në saje të
insistimit të redaktorit në Redaksinë e Sportit, veteranit Ali Shala, në atë kohë filluan që edhe
ngjarjet sportive të mbulohen me fotografi, e cila pas një kohe u bë pjesë më e ilustruar e
Rilindjes”.

Tutje, ai shtoi se aparatet ishin të thjeshta kryesisht prodhime ruse, mirëpo më vonë kanë blerë
aparate më të avancuara me filma bardh e zi dhe vetëm 36 pozash.
“Filmat laheshin, thaheshin për një orë, e pastaj futeshin në një mbajtës dhe kopjoheshin në letër
speciale dhe vetëm me ngjyra bardhë e zi. Pastaj, vazhdonte procesi kimik, ku ato fotografi kalonin
fazën kimike në tretës kimikë, shpërlaheshin përsëri dhe së fundi thaheshin në një nxehëse
primitive, me qëllim që të bëheshin gati për publikim”.
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Sipas Dujakës, fotografitë nga ish-Jugosllavia dhe nga bota vinin përmes agjencisë së lajmeve
jugosllave, “Tanjug”, ku një foto nga kjo agjenci vinte zakonisht për 15 minuta dhe ishte në një
letër mjaft të hollë dhe shumë delikate për printim.

Kur gazeta Rilindja arriti të përsosej dhe të kompletohej, si në aspektin tekstual, ashtu edhe
fotografik, duke qenë të vetëdijshëm për rëndësinë e saj në shumë fusha, Rilindja nuk u kursye
nga dora e okupatorit serb u ndalua së botuari. Këtë ngjarje populli shqiptar në Kosovë e përjetoi
shumë rëndë. Gazeta Rilindja si një ndër organet kryesore për informimin e shqiptarëve të
Kosovës, gjatë asaj kohe ishte ashtu siç e përshkruajnë ish-punonjësit dhe qytetarët: “sikur buka dhe
uji i popullit, sepse populli aty gjente informacionin, prehjen dhe frymëzimin”.

2.6 Agjencitë e fotografisë
Agjencitë e fotografisë, janë vende në të cilat janë bashkuar fotoreporterët nga mbarë bota, për të
mbuluar shumë ngjarje, përfshirë jetën politike, familjare, drogën, krimin, fenë e shumë fenomene
tjera që po na rrethojnë. Këto agjenci na sjellin një këndvështrim më ndryshe dhe përmbajnë
elemente artistike dhe gazetarseke, që dëshirojnë ta përcjellin me anë të fotografisë, gjë e cila
mungon në Kosovë dhe rajon. Mediat shërbehen nga këto agjenci, duke dërguar informata për
ngjarje të ndryshme nga çdo cep i botës, fotografët korrespodentë e kanë për detyrë t’i shërbejnë
mediat dhe publikun me dëshminë kryesore të asaj ngjarjeje, fotografinë.

2.6.1 Sygma Photo

lklk

Agjencia e Fotografisë, Sygma u themelua në vitin 1960, në New York. Ajo është një agjenci me
famë botërore me degë në Paris. Fotografët të cilët punojnë dhe kanë punuar në kuadër të kësaj
agjencie, transmetojnë histori të mrekullueshme të fotografive që mbledhin në mbarë botën. Këto
tregime kryesisht u përkasin vendeve të pazbuluara, të cilat nuk vizitohen.
Agjencia po ashtu organizon ekspozita të fotografëve, të cilët kanë punuar në bazë të agjencisë.
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Figura 13. Osama Bin Laden dhe Zbigniew Brzezinski, Sygma Photo.1981

2.6.2 Agjencioni i fotografisë, “Magnum”
Agjencioni më i madh i fotografisë në botë është Magnumi, e cila prej ditës që u krijua në vitin
1947, ka përfshirë disa prej emrave më të famshëm në fotografinë. Kjo agjenci u themelua nga
Robert Capa, Henri CartierBresson, George Rodger, David Seymour, William Vandivert, Rita
Vandivert dhe Maria Eisner, të cilët ishin pionierët e fotografisë dhe fotografë që kanë bërë bujë
në karrierrën e tyre. E formuar si një kompani e fotografëve, ajo u projektua për të lejuar anëtarët
e saj të punonin jashtë formulave të gazetarisë konvencionale të revistës.
(khr.http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Bas%C4%B1n%20Foto
%C4%9Fraf%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf?fbclid=IwAR1aD9H9LNwap
MX14ytUB5qand-JP5YkvGmI-E1NzeG71VGhWu3HfdfPnIM)
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Figura 14. Foto nga Marc Riboud. SHBA. Washington DC. 1967

Një vajzë e re amerikane, Jan Rose KASMIR, përballet me Gardën Kombëtare Amerikane jashtë
Pentagonit, gjatë marshimit anti-vietnam të vitit 1967. Ky marsh ndihmoi në kthimin e opinionit
publik kundër luftës amerikane në Vietnam.

Figura 15. Foto nga Philip Jones Griffiths.VIETNAM. Quang Ngai
.

Ishte një operacion rutinë - trupat ishin në një "kërkim dhe shkatërrim" tipik. Pas gjetjes dhe vrasjes
së burrave, në rend ishin gratë dhe fëmijët.
"Magnum është një bashkësi e mendimit, një cilësi e përbashkët njerëzore, një kuriozitet rreth asaj
që po ndodh në botë, një respekt për atë që po ndodh dhe një dëshirë për të përshkruar atë me sy",
theksoi Henri Cartier-Bresson, njëri nga themeluesit e agjencisë Magnum.
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Edhe pse kanë kaluar më shumë se 50 vjet nga themelimi dhe funksionimi i kësaj agjencie,
Magnum, ende konsiderohet agjencia më prestigjioze, me stilin e saj të organizimit, identitetin e
themeluesve të saj dhe me dëshmitë e transmetuara për ngjarjet botërore.

2.6.3 Agjencioni i fotografisë, “Black Star”
Black Star u themelua në vitin 1935, në Amerikë. Është një ndër agjencitë e fotografisë më
eminente, që punon me 350 fotografë në mbarë botën. Kjo agjenci në fokus i ka tri zhanre të
fotografisë: fotografia e lajmeve, fotografitë me porosi dhe fotografitë e aksioneve. Është një
agjenci e cila u ofron lehtësira fotografëve, pasi që të gjithë fotografët i kanë të drejtat e plota dhe
bashkëpunojnë me redaktorët dhe grafik-dizajnerët për realizimin e fotografive të dëshiruara. Ende
sot, Black Star vazhdon të udhëheqë botën në fotografinë e lajmeve.
(khr.http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Bas%C4%B1n%20Foto
%C4%9Fraf%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf?fbclid=IwAR1aD9H9LNwap
MX14ytUB5qand-JP5YkvGmI-E1NzeG71VGhWu3HfdfPnIM )

Figura 16. Black Star, David Turnley, “In Times of War & Peace,” 1996

“Disa fotografë kanë sulmuar betejat e botës për të sjellë fotografi që dëshmojnë për kaosin,
rrëmujën, vdekjen dhe shkatërrimin që njeriu dhe natyra e kanë bërë. Në proces, ata kanë
prodhuar një kujtim vizual që regjistron historinë, nxit ndërgjegjen dhe ndikon në psikikën
kolektive.... Fotografitë e tyre reflektojnë respektin e tyre për dinjitetin e individit, një ngushëllim
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të mëshirshëm për gjendjen e vështirë të subjekteve të tyre.”, vlerëson fotografi i agjencisë Black
Star, David Turnley. (khr. https://niemanreports.org/articles/david-turnley/ )

2.6.4 Agjencia e fotografisë Associated Press

Associated Press u themelua në vitin 1846 në qytetin e New York-ut. Është agjencia e parë e
lajmeve në SHBA, e cila ka operuar në shkallë ndërkombëtare. Gjatë 170 viteve të fundit, i kanë
transmetuar ngjarjet më të mëdha botërore, gjithmonë duke iu përshtatur standardeve më të larta
gazetareske, objektive dhe të sakta. (khr. https://www.ap.org/about/ )

Në ditët e sotme, Associated Press operon në 263 vende në më shumë se 100 shtete, ku
transmetojnë lajme të reja, mbulojnë luftëra dhe konflike, si dhe raportojnë për inicativa të
ndryshme që tregojnë histori ndërkombëtare. (khr. https://www.ap.org/about/our-story/ )

Figura 17. AP Photo, Dar Yasin, Banglladesh,2017

Gruaja myslimane e komunitetit Rushingya, Hanida Begum, duke puthur djalin e saj të mitur,
Abdul Masood, që vdiq aksidentalisht kur ata po udhëtonin së bashku në barkë, pak para se të
arrinin në bregun e Gjirit të Bengalit, në Shah Porir Dëip të Bangladeshit. Kjo fotografi e fitoi
Çmimin Pulitzer. (khr. https://www.ap.org/about/aëards-and-recognition/ )

30

Figura 18. AP Photo, Oded Balilty, east of the Palestinian town of Ramallah, Feb. 1, 2006

Oded Balilty fitoi Çmimin Pulitzer në kategorinë “Breaking News Photography”, për foton e tij që
tregonte një banore të vlerësuar të jashtëligjshme (settler) që luftonte me një oficer izraelit të
sigurisë gjatë një përleshjeje që shpërtheu.
(khr. https://www.ap.org/about/aëards-and-recognition/pulitzer-prizes )

Figura 19. AP Photo, Burhan Ozbilici, zyrtari policor turk vret ambasadorin rus, 2016
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Ambasadori rus, Andrey Karlov, u vra nga një zyrtar i policisë turke jashtë detyrës, Mevlüt Mert
Altıntaş, ndërsa ai po fliste në një galeri arti në Ankara, Turqi, më 19 dhjetor 2016. Altintas bërtiti
"Allahu Akbar" (Zoti është i madh) dhe më vonë tha në turqisht: "Mos harroni Alepon. Mos harroni
Sirinë." Kjo fotografi fitoi Çmimin World Press.
(khr.https://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2017/world-press-photo-year/burhanozbilici)

2.6.5 Agjencia Le Journal
Le Journal është një kolektiv i bazuar në një angazhim të fuqishëm, qëllimi i së cilës është që t’ju
japë kuptim ngjarjeve përmes fotogazetarisë, e cila u krijua në vitin 2013, me qendër në Stamboll.
Misioni i Le Journal është t’i mbulojë betejat e të drejtave të njeriut dhe çështjet që cilësohen
probleme shoqërore. Agjencia e pavarur që përqafoi përkrahjen ndërdisiplinore në kulturën e saj
të punës synon të formojë një medium që mbron të drejtat dhe liritë themelore të njeriut nga e
gjithë bota, përpiqet të perceptojë ndërveprimet shoqërore dhe problemet, përmes fotografisë, si
dhe burimeve tjera vizuele për pasqyrim sa më real.
Fotografët e Le Journal u nderuan me disa çmime, duke përfshirë çmimet e World Press Photo,
Days Japan Photojournalism Awards, Pictures Of The Year International, National Geographic
Photo Awards Tr, New York Press Club, Spot News Photo Award, etj.
(khr. http://www.agencelejournal.com/about/ )
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Figura 20. Le Journal, Emin Özmen, Soma - Türkiye 2014

301 punëtorë vdiqën në një aksident minierash në Soma, në maj të vitit 2014. Në fotografi shfaqet
vaji i familjarëve që i kanë lënë pas.

Figura 21. Le Journal, Ferdi Limani, Gjakovë – Kosova 2008
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“Kjo fotografi është realizuar gjatë përurimit të murit për personat e pagjetur të komunës së
Gjakovës, gjatë Luftës në Kosovë. Ky mur ishte i mbuluar me një çarçaf me ngjyrë të kuqe, dhe në
momentin kur u ulë çarçafi, janë afruar me vaj nënat e këtyre personave të pagjetur për ta prekur
murin dhe për t’i gjetur emrat e fëmijëve të tyre. Ishte një moment me të vërtetë i ndjeshëm. Mirëpo,
nuk ishin ato pamje që i kërkova unë, derisa e gjeta segmentin e duhur të një baba gjakftohtë, i cili
ka qëndruar shumë i fortë para atij muri, në distancë, duke e përulur kokën dhe duke pasur respekt
për të gjithë personat që nuk janë më në mesin tonë“, ka thënë vetë autori i fotografisë, Ferdi
Limani, gjatë intervistës së realizuar për këtë studim.
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3 DEKLARIMI I PROBLEMIT
Fotografia ka një rëndësi të veçantë gjatë përpilimit të informacionit për cilëndo çështje të trajtuar
nga mediat e shkruara. Bazuar në rëndësinë që ka përdorimi i fotografisë në këtë kategori të
mediave, shpesh ajo arrin të përcjellë më shumë informacion se sa vetë teksti. Kjo ndodh për faktin
se fotografia paraqet pasqyrën reale të ngjarjes që përcillet nga mediat tek opinioni. Probabilititeti
i shmangies të së vërtetës përmes fotografisë është shumë i vogël. Për dallim nga teksti i shkruar
ku mund të dominojë subjektiviteti gjatë të shkruarit, me ç’rast një ngjarje vlerësohet apo
përshkruhet nga aspekti subjektiv i autorit të tekstit, gjë që edhe përkundër vullnetit të autorit,
mund të paraqesë ngjarje në mënyrë më superiore ose edhe të bëjë nënvlerësimin e fakteve që e
paraqesin realitetin, fotografia ka aftësinë unike që të flasë pa fjalë dhe t’ia lë mundësinë lexuesit
që të interpretojë ngjarjen përkatëse. Prandaj, vlerësimi për cilësinë dhe profesionalizmin e
artikujve kërkon edhe analizën dhe trajtimin e fotografisë si element me rëndësi në strukturën e
tyre.
Për trajtim më të thelluar të temës, punimi trajton edhe rolin dhe rëndësinë e agjencive të
fotografive. Arsyeja e shtjellimit të funksioneve të këtyre agjencive buron nga rëndësia që ato kanë
për realizimin e fotografive, përmes të cilave qytetarëve në mbarë botën u krijojnë mundësi për
njohje të ngjarjeve nga vende të ndryshme. Në këto agjenci mbledhen fotoreporterë profesionistë
nga mbarë bota, me qëllim të mbulimit të ngjarjeve me fotografi profesionale gazetareske, të cilat
kanë ndikim të madh tek publiku, gjë që i mungon Kosovës.
Ky punim shtjellon mënyrat e funksionimit të tyre, duke i sjellë si shembuj të mirë që do të mund
t’i shërbenin edhe Kosovës.
Fotoreporterët që kanë punuar në kuadër të agjencive të ndryshme, sidomos fotoreporterët e luftës,
kanë arritur të dokumentojnë momente tejet të rëndësishme e të prekshme dhe me anë të këtyre
fotografive u kanë dhënë jehonë zhvillimeve të ndryshme nëpër botë, duke luajtur një rol me
rëndësi në sensibilizimin e opinionit dhe duke ndikuar mbi organet vendimmarrëse politike.
Shembull konkret për këtë mund të përmendim fotografitë e luftës së Vietnamit; fotografitë nga
Palestina - vuajtjet e popullit palestinez në territoret e okupuara nga Izraeli; fotografitë nga
Somalia, mbi vuajtjet e popullit somalez nga varfëria; fotografitë nga lufta në Bosnjë dhe Masakra
e Sebrenicës; fotografitë e vuajtjeve të sirianëve nga lufta lufta civile, fotografitë nga masakrat
ndaj myslimanëve në Mianmar, etj.
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Edhe nga Kosova janë realizuar fotografi që kanë qarkulluar nëpër botë dhe të cilat janë vlerësuar
gjerësisht për jehonën dhe ndikimin që kanë pasur mbi vendimmarrjen politike ndërkombëtare.
Pamjet nga Masakra e Reçakut dhe masakrat tjera të luftës, ato të refugjatëve etj., janë konsideruar
përmbajtje të rëndësishme që kanë përcjellur mesazhe të fuqishme në nivelin ndërkombëtar për
realitetin e Kosovës, gjatë periudhës së luftës. Fuqia që ka fotogafia e shndërron atë në kanal
komunikimi që arrin të prekë drejtpërdrejt dhe me shpejtësi në ndërgjegjën dhe zemrat e njerëzve.
Prandaj, duke u përqendruar në trajtimin e mënyrave të komunikimit të mediave me publikun
përmes fotografisë, përmes këtij punimi arrihet të shtjellohet edhe hapësira dhe rëndësia e
përdorimit të fotografisë nga mediat e shkruara, por edhe të tjerat.
Fotografia është zhvilluar si element i rëndësishëm i mediave në nivel ndërkombëtar dhe nacional.
Punimi i vendosë përballë njëri-tjetrit këto nivele, duke trajtuar paralelisht historikun dhe praktikat
e përdorimit të fotografisë në mediat ndërkombëtare dhe raste konkrete të përzgjedhura nga mediat
e Kosovës.
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4 METODOLOGJIA
Përdorimi metodave i shërben shtjellimit të objektit të punimit dhe përmes tyre synohet të
vërtetohet hipoteza e punimit:
Hipoteza: Mediat e përdorin fotografinë si mjet shprehës, ilustrues, si element i rëndësishëm në
procesin e përcjelljes së mesazhit dhe si gjuhë të veçantë për të komunikuar me audiencat.
Historikisht, roli dhe ndikimi i saj në komunikimin e mediave me audiencat është rritur, duke u
shndërruar nga element shoqërues dhe ilustrues për tekstin, në përmbajtje që arrin të përcjellë
mesazhe të menjëhershme me fuqinë e “një mijë fjalëve”.
Ky punim synon të shtjellojë fuqinë e fotografisë përmes ndikimit të saj të drejtpërdrejtë në
përcjelljen e mesazheve nga mediat, si dhe forcën e saj të ndikimit në krijimin e opinionit për
ngjarjet që pasqyron. Për të trajtuar temën e punimit i referohemi kryesisht modeleve të mediave
me ndikim global, por në pjesë të veçanta të punimit trajtohen edhe raste të mediave ose ngjarjeve
nga Kosova, që kanë pasur jehonë ndërkombëtare, ose që shërbejnë për tërheqjen e paraleleve
ndërmjet përvojave ndërkombëtare me ato të Kosovës.
Për të realizuar këtë strukturë të punimit përdoren këto metoda:
Metoda deskriptive - përmes të cilës bëhet zbërthimi teorik i kësaj teme dhe shqyrtimi i bazës së
literaturës, e cila është literaturë kryesisht e autorëve ndërkombëtarë. Fotografia dhe fotogazetaria
zënë vend të rëndësishëm në studimet për mediat në nivel ndërkombëtarë. Prandaj, përzgjedhja e
bibliografisë është fokusuar sidomos tek studimet, artikujt shkencorë dhe gazetareskë, intervistat,
etj., që lidhen drejtpërdrejt me fotografinë në shtyp.
Një pjesë e burimeve janë siguruar edhe nga faqet online të mediave, prej të cilave janë marrë
shembujt ilustrues. Në realitetin mediatik shqiptar, studimet e tilla janë të pakta, prandaj në
funksion të trajtimit janë përdorur edhe metoda të tjera.bnv
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Metoda e intervistës – për këtë punim janë intervistuar persona kompetentë dhe të përfshirë në
realizimin e fotografive për media apo agjenci të ndryshme. Intervistat janë realizuar me fotografë
dhe gazetarë nga Kosova, por të cilët kanë punuar ose punojnë në kategori të ndryshme të mediave.
Përmes intervistave me fotoreporterë nga Kosova, të cilët janë të angazhuar nëpër agjenci
37

ndërkombëtare të fotografisë, ku edhe paraqitet perspektiva dhe përvoja e tyre, që ndihmon në
thellimin e njohjeve dhe që mund të shërbejnë si shembuj të mirë për krijimin e praktikave të reja
të punës edhe në mediat e Kosovës. Në intervistat me gazetarë, apo ish-gazetarë të mediave në
Kosovës, është mbledhur informacion sidomos për rolin dhe zhvillimin në aspektin historik të
fotografisë në shtyp.
Metoda e vrojtimit – kjo metodë përdoret në të gjitha pjesët përbërëse të punimit. Ajo ndihmon
për të përzgjedhur dhe analizuar rastet konkrete që shërbejnë si shembuj për trajtimin e temës në
nivelin e mediave ndërkombëtare dhe agjencive të fotografive. Por, përveç vrojtimit të mediave të
huaja, për këtë punim është kryer edhe vrojtimi i mediave të Kosovës përmes kërkimit empirik.
Pasi botimet mungojnë, atëherë monitorimi është zhvilluar drejtpërdrejt në arkiv. Për të sjellë
shembuj me interes dhe të cilët ilustrojnë ecurinë e përdorimit të fotografisë në shtypin e Kosovës
në periudha të ndryshme historike, janë vrojtuar edicione të gazetës kryesore për dhjetëra vite në
Kosovë, Rilindja. Në Arkivin e Republikës së Kosovës janë përzgjedhur dhe vrojtuar kopje të
gazetës “Rilindja”, të viteve të ’50-a, ’60-a, ’70-a dhe ’80-a të shekullit të kaluar, me përzgjedhje
rastësore, por të bazuar në ndarjen në dekada të ndryshme.
Metoda e krahasimit, falë të cilës bëhet krahasimi ndërmjet formës së përdorimit, hapësirës dhe
rëndësisë të fotografisë nga media të ndryshme, si vendore ashtu edhe ndërkombëtare. Duke vënë
përballë modele që historikisht kanë qenë të ndryshme, mundësohet analiza dhe interpretimi për
faktorët që ndikojnë në krijimin e elementeve dalluese të këtyre modeleve si dhe evoluimin në
kontekstin hitorik të fotografisë. Në të njëjtën kohë, kjo metodë ndihmon që të krijohet pasqyrë e
qartë për rëndësinë që ka hapësira për fotografinë në shtyp në nivel ndërkombëtar, si praktikë e
mirë që gjithnjë e më shumë është në funksion të ngritjes së cilësisë edhe në mediat e Kosovës.
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5 PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
5.1 Prezantimi i rezultateve

Fotografit, gjatë aktit të fotografimit i shfaqen qindra opcione për ta shkrepur momentin, mirëpo
ai e kapë momentin nga pikëpamja e tij, e cila i servohet publikut.

Shkrimtari dhe fotografi, Henry Caroll vlerësoi format e duhura për kapjen e një fotografie të mirë.
“Nëse dëshironi të shkrepni një fotografi të mirë, së pari duhet të jeni të vëmendshëm, të
përqendroheni në subjektin e caktuar dhe duhet të keni të qartë se çfarë dëshironi të fotografoni,
kjo ju bën që të merrni rezultate më të mira”. (Caroll, 2015: 117)

Përgjegjësia për atë që publikohet është e madhe. Zakonisht thuhet që fotografia është elementi
mbështetës i shkrimit, i cili i servohet publikut, mirëpo në kohët e fundit roli i fotografisë po zë
vend aq të madh, sa që po përdoret si material kryesor dhe shkrimi po shndërrohet në material i
cili e mbështetë fotografinë.
Në librin e saj, “Photograph editorship institution and its importance for newspapers”, Şebnem
Soygüder tregon se në vitin 1998, hulumtuesit amerikanë, Garcia dhe Stark, zhvilluan një studim
me mbi 90 lexues, teksa paraqiti të gjeturat e tyre.
Sipas këtij studimi ka rezultuar se publiku nuk po e lexon në të vërtetë tekstin, por vetëm po ia
hedhë një sy. Pika më tërheqëse sipas rezultatit është fotografia, pastaj titulli, dhe nëse ekziston
fotografia e dytë. Gazeta Hansen, Copenhagen Det Fri Aktuelt, sipas anketës që e ka realizuar me
lexuesit e vet, ka rezultuar se ata së pari e shikojnë fotografinë dhe pastaj grafikat të cilat gjenden
në gazetë. (khr: Onursoy, Kılıç, Er, 2010: 79-80)
Duke e vlerësuar rëndësinë e fotografisë, pedagogu i gazetarisë, Jock Lauterer, në librin e tij
“Community Journalism”, paraqiti elementet që e bëjnë fotografinë të kapshme dhe të nevojshme
për t’u parë nga publiku.
“Ajo që duhet të kuptohet është se fotografia duhet të tërheqë, duhet të joshë, të arrijë publikun
dhe duhet t’ju bëjë të qëndroni. Duhet t’ju bëjë të lexoni. Duhet t’ju bëjë të ktheni faqen. Syri është
gjuetar i ndezur, dhe po ashtu, edhe i paqëndrueshëm. Kur mërziten, sytë tanë kërkojnë një lojë të
re. Sytë tanë kërkojnë argëtim, lehtësim nga mërzia. Por, akoma më e thellë është kërkesa për
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informacion të ri. Mendja njerëzore nuk kërkon të mbetet statike; ajo ka nevojë dhe kërkon imazhe
të freskëta për t’i skanuar ato dhe për t’i përpunuar si informacion”. (Lauterer, 1995: 124)
Forca e fotografisë apo mund të themi se edhe aftësia e fotografit, që ka arritur të kapë momente
shumë të rëndësishme nga ngjarje të ndryshme, kanë rritur dukshëm aftësinë e imazhit për ta lidhur
audiencën me ngjarjen e përshkruar.
“Fotografitë janë gjuha jonë më e lashtë dhe e kemi pranuar si një formë ndërkombëtare të
komunikimit, sepse është gjuha jonë e përbashkët që të gjithë e dimë. Njerëzit i duan fotografitë;
gjihtmonë i kanë dashur; gjithmonë do t’i duan”. (Po aty)
5.1.1 Përdorimi i fotografisë në mediat ndërkombëtare

hk.

Figura 22. Life / Alfred Eisenstaedt, Times Square në New York, 14 gusht 1945

Alfred Eisenstaedt, njëri nga katër fotografët e parë të angazhuar nga revistën LIFE, misionin e tij
si fotograf e ka kryer duke e gjetur momentin për të pasqyruar ngjarjen në një këndvështrrim më
ndryshe. Më 14 gusht të vitit 1945, në ditën kur përfundoi Lufta e Dytë Botërore, Eisenstaedt ishte
në qytetin e New York-ut, duke kërkuar pamje që e pasqyronin madhështinë e kësaj dite.
Fotografia e Eisenstaedit është bërë ikona e përfundimit të luftës pasi që ka thyer një tabu, dhe
është bërë njëra nga fotografitë më të njohura, e cila edhe në shekullin XXI po riprodhohet dhe po
e forcon bazën e kujtesës sonë kolektive të këtij momenti transformues në historinë botërore.
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“Kur do të jem në qiell, njerëzit do të më kujtojnë me anë të kësaj fotografie”, ishin fjalët e
fotografit të njohur, Alfred Eisenstaedt.

Figura 23. David Jakcson, Jet, 1955

Në gusht të vitit 1955, Emmett Till, një adoleshent me ngjyrë nga Çikago, po vizitonte të afërmit
e tij në Misisipi, kur ai u ndalë në Dyqanin e Ushqimit dhe Mishit, “Bryantit”.
Atje ai hasi Carolyn Bryant, një grua e bardhë. Në fakt, nuk dihet me siguri nëse Till me të vërtetë
flirtoi me Bryant. Por, ajo që ndodhi katër ditë më vonë dihet. Burri i Bryantit, Roy, dhe gjysmë
vëllai i tij, J.W. Milam, e morën 14-vjeçarin nga shtëpia e xhaxhait të tij. Pastaj, të dy e rrahën
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Till-in, e qëlluan atë, i vendosën tela me gjemba dhe një shufër metalike prej 75 kileve rreth qafës
së tij dhe e hodhën trupin e pajetë në lumin Tallahatchie.
Një gjykatëse e racës së bardhë i liroi shpejt të burgosurit, në kohën kur një gjykatës tjetër thoshte
se kishin marrë shumë kohë, por duhej të pushonin për të pirë diçka.
Kur nëna e Till erdhi për të identifikuar djalin e saj, ajo i tha drejtorit të funeralit, "Le të shohin
njerëzit atë që kam parë unë".
Ajo e solli atë në Çikago dhe këmbënguli që ta hapnin arkivolin. Dhjetëra persona panë mbetjet e
Till-it, por ishte publikimi i imazhit të varrimit në Jet, ku shihej trupi i shkatërruar i fëmijës së saj,
që e detyroi botën të shihte brutalitetin e racizmit amerikan. Për pothuajse një shekull, afrikanoamerikanët u vranë rregullisht dhe pa u ndëshkuar askush. Tani, falë vendosmërisë së nënës për të
ekspozuar barbarizmin e krimit, publiku nuk mund të pretendonte të shpërfillte atë që nuk mund
ta shihnin. (khr. http://100photos.time.com/photos/emmett-till-david-jackson )

Figura 24. Sam Shere, Lakehurst, NJ, 1937

Zeppelinët dikur janë konsideruar si e ardhmja e transportit ajror. Ata kanë zbuluar mjete
fluturuese që ishin simbol i pasurisë dhe i fuqisë. Ardhja e këtyre mjeteve fluturuese për herë të
parë ishte një lajm madhështor për botën. Sam Shere, fotografi nga International News Photos, po
priste në shi në Lakehurst, NJ, Stacioni Ajror Detar më 6 maj 1937, për aterrimin e këtij mjeti.
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Përderisa shumë media ishin të pranishme për mbulimin e kësaj ngjarjeje, papritmas mjetin
flutures i cili ishte duke aterruar në pistë e kaploi zjarri, duke shkaktuar vdekjen e 36 personave që
ishin aty.
Shere ishte një nga dhjetëra fotografë të lajmeve që u përleshën për të dokumentuar tragjedinë që
ka ndodhur. Fotografia e tij, ishte ajo e cila u publikua në faqet e para të shumë gazetave e revistave
ndërkombëtare, kurse edhe pas tri dekadash përdorimi i kësaj i fotografie nuk është ndalur. Kjo
fotografi po ashtu u shfrytëzua si kopertinë e albumit të parë të grupit muzikor, Led Zeppelin.
Tragjedia që ka ndodhur ka shkaktuar mbylljen e stacionit ajror, Zeppelin dhe fotografia e
fuqishme e Shere, ende vazhdon të mbetet në kujtesë se si faji i njeriut mund të çojë në vdekje dhe
shkatërrim. (khr. http://100photos.time.com/photos/sam-shere-hindenburg-disaster )

Figura 25. Richard Drew, SHBA, 2001

Zakonisht imazhet më të njohura janë ato të shembjes apo rënies të avionëve, rrokaqiejve ose
kullave, por jo edhe të njerëzve. Fotografia e “Burrit duke rënë” (ang: The Falling Man) është
shumë e veçantë. E realizuar nga Richard Drew, në momentet pas sulmeve të 11 shtatorit 2001, në
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SHBA, kjo fotografi është rezultat i ikjes së një personi nga një ndërtesë e cila kishte filluar të
rrënohet, dhe është një simbol i individualitetit, në një kohë kur vëmendjen masive po e merrte
rrënimi i rrokaqiejve.

Në një ditë të një tragjedise masive, “Burri duke rënë” është njëra nga fotografitë në të cilën shihet
se si dikush po vdiste. Një ditë pas sulmit, kjo fotografi ishte publikuar në ballinat e gazetave në
SHBA, por reagimi nga lexuesit e futi këtë fotografi në errësirë të përkohshme.
Mund të jetë një imazh i vështirë për t’u pranuar, burri duke rënë nga kullat ikonike, përderisa bie
në drejtim të tokës sikurse një shigjetë. Identiteti i “Burrit duke rënë”, sidoqoftë, është ende i
panjohur, por besohet se ka qenë një punëtor në restorantin “Dritaret në Botë”, që ndodhej në majë
të kullës veriore.
Fuqia e vërtetë e “Burrit duke rënë”, ka të bëjë më pak me faktin se kush ishte subjekti dhe më
shumë në atë se në çka u shndërrua; një ushtar i panjohur në një luftë të panjohur dhe të pasigurt,
i mbetur përgjithmonë në histori. (khr. http://100photos.time.com/photos/richard-drew-fallingman )

Figura 26. Lewis Hine, Karolina e Veriut,1908
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Figura 27. Lewis Hine, Karolina e Veriut,1908

Duke punuar si një fotograf hetues për Komitetin Kombëtar të Punës së Fëmijëve, Lewis Hine,
besonte se imazhet e punës së fëmijëve do t’i detyronte qytetarët të kërkonin ndryshim.
Ai rrugëtimit të tij i ka dhënë kahje nga Massachusetts deri në Karolinën e Jugut, duke u paraqitur
si shitës i Biblave, për t’i treguar audiencës gjendjen e afro dy milionë fëmijëve.
Me fletore në të cilën i ka shënuar informacione të shumta dhe me një kamerë, Hina arriti të
fotografojë fëmijë që punonin në fabrikën e paketimit të mishit, minierat e qymyrit, si dhe nëpër
fabrika të konservimit. Në nëntor të vitit 1908, ai shkoi në Sadie Pfeifer, prej ku mishëroi botën
me pamjet të cilat ai i shfaqte. Një vajzë me gjatësi 1.21m, e cila ishte vetëm njëra nga shumë
fëmijët e vegjël që punonin punë të rënda, po mbante një makinë gjigante të pambukut. Pasi që
Hine shpesh duhej të gënjente për t’i realizuar fotografitë, ai u sigurua që të dhënat (fotografitë)
ishin 100 për qind origjinale dhe jo të manipuluara.
Fotografitë e fëmijëve të cilët ishin rreth moshës 8 vjeçare u publikuan për t’i treguar publikut të
gjerë tmerret e punës së rëndë me të cilën janë ballafaquar ata. Këto fotografi ndikuan në shpalljen
e legjislacionit me anë të të cilit gjatë periudhës 1910 – 1920, u përgjysmua numri i fëmijëve që
kryenin punë të rënda. (khr. http://100photos.time.com/photos/lewis-hine-cotton-mill-worker ).
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Figura 28. Therese Frare, 1990

David Kirby vdiq i rrethuar nga familja e tij. Por, fotografia e Therese Frare, e burrit 32-vjeçar në
shtratin e vdekjes, bëri më shumë se thjesht kapjen e atij momenti të prekshëm.
Ajo humanizoi AIDS-in, sëmundjen që vrau Kirby-in, në kohën kur viktimat po fundoseshin nga
kjo sëmundje larg syve të publikut. Fotografia e Frare, botuar në LIFE, në vitin 1990, tregoi se si
sëmundja gjerësisht e keqkuptuar shkatërroi më shumë se vetëm viktimat e saj. Fotografia u
realizua një vit para se shiriti i kuq të bëhej simbol i mëshirës dhe i luftimit të kësaj sëmundjeje,
dhe tri vjet para se Presidenti Bill Clinton të krijonte Zyrën Kombëtare për AIDS në Shtëpinë e
Bardhë.
Në vitin 1992, kompania e veshjeve Benetton, përdori një version të fotografisë me ngjyra të Frare
në një seri reklamash provokuese. Shumë revista refuzuan ta publikojnë atë, e shumë grupe bënë
thirrje për ta bojkotuar. Por, familja e Kirby-t pranoi përdorimin e saj, duke besuar se kjo reklamë
do të ndihmojë në vetëdijesimin rreth AIDS-it, në kohën kur sëmundja ishte ende e pakontrolluar
dhe personat e prekur nga kjo sëmundje po lobonin në qeverinë federale për të shpejtuar zhvillimin
e barnave të reja.
"Ne vetëm menduam se ishte koha që njerëzit ta shihnin të vërtetën rreth AIDS-it", tha nëna e
Kirby, Kay.
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Falë imazhit të Frare, ata e bënë këtë gjë të mundur.
(khr. http://100photos.time.com/photos/therese-frare-face-aids )

5.1.2 Pasqyrimi i luftërave dhe krizave humanitare përmes fotografisë

Njerëzimi njeh luftëra dhe kriza të shumta humanitare, të cilat e kanë ndryshuar rrjedhën e historisë
dhe rendin botëror, dhe mbi të gjitha, që kalohen e mësohen si burime të sigurta, falë fotografive
të shumta që i dokumentojnë të gjitha ngjarjet historike.
Ndër vite, mijëra fotografi kanë shërbyer si motiv që bota dhe liderët e shteteve të fuqishme të
botës të bëheshin të vetëdijshëm mbi atë që ka ndodhur në vatra të ndryshme krizash.

Figura 29. H.S. Wong, Azi, 1937

Dëshirat imperialiste të acaruara në Evropë në vitin 1930, tashmë kishin përfshirë edhe Azinë.
Megjithatë, shumë amerikanë ishin të kujdesshëm për të kapërcyer një luftë që dukej si një konflikt
i një vendi të largët dhe të huaj. Por, kjo filloi të ndryshonte në gusht të vitit 1937, atëherë kur
ushtria japoneze, “Raising Sun”, u vërsulë drejt Shangait. Aty, në gusht të atij viti, filloi lufta e
cila me bombardime të vazhdueshme shkaktoi panik dhe vdekje. Në atë kohë publikut nuk i lanë
përshtypje ngjarjet tjera që po ndodhnin në botë, derisa ata panë pamjet e sulmit të 28 gushtit.
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Kur H.S Wong, fotograf i gazetës “Hearst Metrotone News”, arriti në stacionin e shkatërruar
jugor, ai e kujtoi masakrën duke thënë: “këpucët e mia ishin të zhytura me gjak”. Në mes të
shkatërrimeve, Wong e pa një fëmijë kinez, e ëma e të cilit shtrihej e vdekur afër shinave. Ai u
shpreh se i ka shkrepur fotografitë dhe vrapoi për ta shpëtuar fëmijën, por para tij arriti babai i
fëmijës, i cili e mori atë dhe iku. Imazhet e Wong-ut, të djalit të plagosur dhe të pafuqishëm u
dërguan në New York dhe u publikuan në gazetën Hearst, si dhe nëpër gazeta dhe revista tjera dhe
fotografia kishte arritur tek një audiencë e gjerë. E shikuar nga më se 136 milionë njerëz, fotografia
kishte efekt tek një masë e madhe njerëzish, duke tejkaluar kufijtë etnikë dhe gjeografikë.
Fotografia e quajtur “E shtuna e përgjakshme”, arriti të bëhej njëra nga fotografitë më të fuqishme
të të gjitha kohërave, duke e shfaqur gjendjen e vështirë të Kinës dhe gjakderdhjet e shkaktuara
nga Japonia. Publikimi i saj dëshmon forcën e fotografisë për ta ndryshuar opinionin publik dhe
atë zyrtar.
Fotografia e Wong e shtyu SHBA-në, Britaninë dhe Francën që të protestojnë ndaj sulmit dhe të
ndryshojnë mendimin e shteteve perëndimore.
(khr. http://100photos.time.com/photos/hs-wong-bloody-saturday )

Figura 30. Nick Ut, Vietnam, 1972
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Imazhi i një vajze 9-vjeçare, 43 vite më parë, që vraponte rrugëve e djegur dhe e zhveshur, kishte
prekur gjithë njerëzit përreth botës. Shumë njerëz janë shprehur që ishte pikërisht ky moment i cili
shënoi përfundimin e luftës së Vietnamit, raporton CNN.
“Gjithmonë do e mbajë mend atë ditë të tmerrshme, kur vraponim nga jeta në vdekje”, shprehet
Kim Phuc, vajza nga fotoja ikonike.

Tash 43 vjet më pas, Kim Phuc është 52 vjeçare dhe jeton jashtë Torontos. Ajo është një grua, një
nënë dhe e mbijetuara që ka dominuar faqet e para të gazetave në vitin 1972. Ajo po ashtu ishte
shprehur që në fillim ishte shumë e turpëruar për foton. Por më vonë, ajo e kuptoi që fotoja e
përshkruan atë që ajo e quan “rruga drejt paqes”. Tash, Phuc, përveç të qenit nënë dhe grua,
gjithashtu është një ambasadore e vullnetit të mirë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Në vitin 1972, Phuc jetonte në fshatin Trang Bang, në veri të Saigonit. Ajo bashkë me familjen e
saj ishin të strehuar në një tempull kur dëgjuan aeroplanët. Nga frika ata kishin vrapuar jashtë, për
të shpëtuar. Ajo potencoi se e mban mend nxehtësinë në trup dhe dhimbjen që e ndjente, kjo sepse
bombat kishin një materie të lëngshme e të djegshme që ngjitet në lëkurën e njeriut. Phuc për të
ndjerë më pak dhimbjen e djegieve i kishte larguar rrobat nga trupi dhe kishte vrapuar.
Ishte pikërisht ky momenti, kur një fotoreporter e shkrepi foton e jetës së tij. Fotoreporteri, Nick
Ut, atë kohë ishte vetëm 21-vjeçar.
“Shikova nëpërmes tymit dhe e pashë një vajzë të zhveshur… duke vrapuar”, u shpreh Nick për
CNN.
Tutje, ai potencoi se nuk mund të besonte që ajo ishte djegur aq keq dhe pasi e fotografoi e ka ulur
aparatin dhe u mundua ta ndihmojë.
(khr. http://www.ekonomisti.info/rrugetimi-i-vietnamezes-nga-lufta-ne-falje/ )

Fotografia u bë shpejt një ritëm kulturor për mizoritë e Luftës së Vietnamit. Kur Presidenti Richard
Nixon pyeti nëse fotografia ishte e rreme, Ut komentoi: "Tmerri i Luftës së Vietnamit i regjistruar
nga unë nuk ishte e nevojshme për t’u manipuluar".
Në vitin 1973 komiteti Pulitzer ra dakord dhe i dha atij çmimin e vet. Në të njëjtin vit, përfundoi
edhe përfshirja e Amerikës në atë luftë. (khr. http://100photos.time.com/photos/nick-ut-terror-war
)
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Figura 31. Sam Nzima, Afrika e Jugut 1976

Jashtë Afrikës së Jugut, shumë pak njerëz i kushtuan rëndësi apartheid-it (sqarim i autorit: një
politikë ose sistem i ndarjes dhe diskriminimit për shkak të racës), para 16 qershorit të vitit 1976,
kur disa mijëra studentë të Sowetos filluan të protestonin me qëllim të të futjes së mësimit të
detyrueshëm të gjuhës afrikane në shkollat e tyre në fshatra. Së bashku, ata mblodhën të rinj nga
shkolla të tjera, duke përfshirë një nxënës 13-vjeçar me emrin Hector Pieterson. Protestuesit nisën
përleshjet me policinë dhe në një moment oficerët gjuajtën gaz lotsjellës. Kur studentët hodhën
gurë, policia gjuajti turmën me plumba të vërtetë.
"Fillimisht ika nga vendi i ngjarjes”, kujton Sam Nzima, që po mbulonte protestat për The World,
revistë që ishte organ i shtëpisë Johanesburg.
“Po, pastaj, pasi e mora veten, u ktheva”. Ky është momenti kur Nzima e kishte parë Pieterson të
binte në tokë, teksa mbi të po binte një breshëri plumbash. Ai vazhdoi të shkrepte fotografi si
nxënës i tmerruar. Mbuyisa Makhubu mori djalin e pajetë dhe vrapoi me motrën e Pieterson-it,
Antoinette Sithole. Ajo që filloi si një protestë paqësore, shpejt u shndërrua në një kryengritje të
dhunshme, duke marrë qindra jetë në të gjithë Afrikën e Jugut.
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Kryeministri John Vorster kishte paralajmëruar duke thënë se: "Kjo qeveri nuk do të frikësohet".
Por, sundimtarët e armatosur ishin të pafuqishëm ndaj fotografisë së Nzima-s, e cila tregoi se si
regjimi i Afrikës së Jugut vrau popullin e vet.
Publikimi i fotografisë e detyroi Nzimën të fshihej pas kërcënimeve me vdekje që mori, por efekti
i fotografisë që e bëri nuk ishte i dukshëm . Papritmas bota nuk mund të shpërfillte sistemin policor
të Afrikës Jugore. Farat e opozitës ndërkombëtare që përfundimisht do të rrëzonin sistemin racist,
ishin mbjellur nga një fotograf.
(khr. http://100photos.time.com/photos/sam-nzima-soweto-uprising )

Figura 32. James Nachtwey, Somali, 1992

James Nachtwey nuk mundi të marrë një burim në vitin 1992 për të dokumentuar urinë në Somali.
Kryeqyteti i Somalisë, Mogadishu, ishte zhytur në konflikt të armatosur pasi çmimet e ushqimeve
u rritën dhe asistenca ndërkombëtare dështoi të mbajë ritmin. Megjithatë, shumë pak njerëz e
vërejtën këtë fenomen në Perëndim, fotografi amerikan, Nachtwey shkoi përsëri në Somali, ku
mori mbështetje nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq. Nachtwey solli një mori imazhesh
prekëse, duke përfshirë këtu skenën me një grua në një karrocë, që priste të merrej nga një qendër
ushqimi. Pasi kjo fotografi u botua në revistën New York Times, një lexues shkroi: "Guxojmë të
themi se nuk ka më keq se kjo?". Kryqi i Kuq tha se pas Luftës së Dytë Botërore, kjo ishte ngjarje
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që më së shumti e fitoi mbështetjen e publikut. Një milion e gjysmë njerëz u shpëtuan, tha kryetari
i Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, Jean-Daniel Tauxe për Times, dhe shtoi se ishin fotot
James-it ato që bënë ndryshimin."
(khr. http://100photos.time.com/photos/james-nachtwey-famine-in-somalia)

Figura 33. Kevin Carter, Sudani Jugor, 1993

Fotografi Kevin Carter, ka realizuar njërën nga fotografitë më historike duke kapur pamjen e një
vajze të vogël e cila ishte tejet e uritur. Ajo në këtë fotografi paraqitet duke u zvarritur për të arritur
deri tek ushqimi dhe jo shumë larg saj ndodhet një shpend grabitqar, i cili pret për ta gllabëruar
vajzën.
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Kevin Carter e shkrepi këtë fotografi në Sudanin Jugor, në vitin 1993, derisa po mundohej të
paraqiste urinë e njerëzve atje, në mënyrë që të shtojë përpjekjet ndërkombëtare në ndalimin e saj.
(khr.https://www.kultplus.com/arti-pamor/historia-e-prekshme-e-fotografise-fituese-te-pulitzerqe-nxiti-fotografin-ta-vriste-veten-foto/)
Fotografia për herë të parë u publikua në New York Times, më 26 mars të vitit 1993. Praktikisht
qindra njerëz, pas publikimit të fotografisë kontaktuan me gazetën për të pyetur nëse fëmija kishte
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mbijetuar. Redaktori potencoi se vajza kishte forca të mjaftueshme për t'u larguar nga shpendi, por
fati i saj përfundimtar ishte i panjohur. Për shkak të kësaj, Carter u bombardua me pyetje përse ai
nuk e ndihmoi vajzën. Kjo fotografi u pasua me shumë reagime që përfshinin urata dhe mllef në
drejtim të fotografit, i cili me këtë fotografi fitoi edhe Çmimin Pulitzer.
Megjithatë, Carter po punonte në një kohë kur fotoreporterëve u thuhej të mos preknin viktimat e
urisë nga frika e përhapjes së ndonjë sëmundjeje që e posedonin banorët e atij vendi. Carter theksoi
se kishte qindra njerëz që ishin duke vdekur nga uria. Kjo vajzë nuk ishte unike. Pavarësisht kësaj,
Carter shpesh shprehu keqardhje që ai nuk kishte bërë asgjë për të ndihmuar vajzën, edhe pse nuk
kishte shumë gjëra që ai mund të kishte bërë.
Jo shumë kohë pas marrjes së çmimit, ai kreu vetëvrasje, ndërsa la pas një shënim në të cilin shkroi
se kishte një kohë të gjatë që ai po jetonte në depresion dhe se ndihej i lodhur nga trauma që kishte
përjetuar nga karriera e fotografit, i cili kishte kapur pamjet dhe situatat më të tmerrshme. (khr.
https://rarehistoricalphotos.com/vulture-little-girl/ )
Protogonoistët e kësaj ngjarjeje, si fotografi Kevin Carter, ashtu edhe vajza e vogël, kanë luajtur
një rol shumë të rëndësishëm në ndërkombëtarizimin e situatave të ngjashme nëpër vende të tjera.
Vogëlushja dhe fotografi kanë shpëtuar mijëra jetë të tjera, sepse duke u njohur me situatën në
këtë vend, organizatat ndërkombëtare humanitare janë mobilizuar nëpër kriza të tjera. Ndonjëherë
një jetë viktimizohet për të shpëtuar mijëra jetë të tjera.
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Figura 34. Chris Hondros, Irak, 2005

Ky është momenti kur fotoreporteri amerikan, Chris Hondros, e ka shkrepur fotografinë e Samar
Hassan, vajzës së vogël e cila ishte në ulësen e prapme të veturës, kur familja e saj ishte nisur nga
Iraku në Tall’Afar. Tani Samar ishte një jetime, pasi prindërit e saj u vranë nga ushtarët amerikanë,
të cilët hapën zjarr për arsye se dyshuan që makina kishte kryengritës ose bombardues vetëvrasës.
Ishte janari i vitit 2005 dhe lufta në Irak ishte e vrazhdë. Aksidentet e tilla të tmerrshme nuk ishin
të rralla në atë konflikt kaotik, por ato kurrë nuk ishin dokumentuar në kohë reale. Fotografi
Hondor, i cili ka punuar në Getty Images (shënim i autorit: njëra ndër agjencitë më të famshme të
fotografisë), ndodhej bashkë me njësinë e ushtrisë kur ndodhën të shtënat. Ai e transmetoi
fotografinë menjëherë tek publiku dhe pas disa ditësh fotografia u publikua në mbarë botën.
Imazhet detyruan ushtrinë amerikane për të rishikuar procedurat e kontrollit të saj, por efekti i tyre
më i madh ishte të detyronte një publik tashmë skeptik për të pyetur se pse ushtarët amerikanë po
vrisnin njerëzit të cilët kishin ardhur për t’i çliruar dhe për t’i mbrojtur.
Fotoreporteri Hondros u vra gjatë luftës civile në Libi, në vitin 2011.
(khr. http://100photos.time.com/photos/chris-hondros-iraqi-girl-at-checkpoint )

54

Figura 35. Osman Sağırlı, Siri, 2014

Fotografia u realizua në kampin e refugjatëve Atmeh në Siri, në dhjetor të vitit 2014. Ajo qëndronte
në kamp, pranë kufirit turk, me nënën dhe dy fëmijët e tjerë të saj, Rreth 150 km larg nga shtëpia
e tyre në Hama.
“Po përdorja një lente telefoto dhe ajo mendonte se ishte një armë. E kuptova se ajo ishte e
tmerruar pasi e mora dhe shikoja figurën, sepse ajo ngriti buzët e saj dhe ngriti duart. Normalisht
fëmijët ikin, fshehin fytyrën ose buzëqeshin kur shohin një aparat fotografik. Ju e dini që ka njerëz
të zhvendosur në kampe, ajo që ka më shumë kuptim për të parë se çfarë kanë vuajtur nuk është
vetëm nëpërmjet të rriturve, por përmes fëmijëve”, theksoi fotografi Sağırlı.
Imazhi u botua për herë të parë në gazetën Türkiye në janar, ku Sağırlı ka punuar për 25 vjet, duke
mbuluar luftën dhe fatkeqësitë natyrore jashtë vendit. Më pas fotografia u shpërnda nga përdoruesit
e mediave sociale të Turqisë në atë kohë, si dhe u shpërnda edhe në gjithë botën.
(khr.https://www.bbc.com/news/blogs-trending-32121732?fbclid=IwAR0zFjxw6lqskMWtejPamnRVhD8P6Hn07n1VtYxyEmtBMaEWTUBkjLtNSc)
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Figura 36. Nilüfer Demir, Turqi, 2015

Fotografia prekëse e cila tregon vdekjen e djalit 3 vjeçar, trupi i të cilit u gjet në bregdetin e Turqisë,
tashmë ka ndikuar edhe në politikat e vendeve të ndryshme, për të marrë mijëra refugjatë.
Aylan Kurdi dhe vëllau i tij 5 vjeçar, Galip, u mbytën pasi që varka e mbingarkuar, e cila u nis nga
Turqia për në ishullin Kos të Greqisë, filloi të fundoset. Trupi i Aylanit u gjet në njërën nga plazhet
e Turqisë në Bodrum.
Imazhet e fotografuara nga Nilufer Demir, nga agjencia e lajmeve, Dogan, e Turqisë, u publikuan
në mediat sociale dhe në faqet e para të gazetave në mbarë botën, veçanërisht në Britani të Madhe
dhe në Evropë. Kjo fotografi ka ndezur reagime të reja rreth krizës.
“Arsyeja për të cilën flasim për këtë fotografi nuk është për shkak se është marrë apo sepse po
qarkullon, por është për shkak se është publikuar nga mediat kryesore", kishte thënë Hugh Pinney,
nënkryetar i Getty Images, një shpërndarës i imazheve të lajmeve.
"....dhe arsyeja për të cilën po flasim pas botimit është sepse thyen një tabu shoqërore që është
vendosur në shtyp për dekada: një figurë e një fëmije të vdekur është një nga rregullat e arta të
asaj që kurrë nuk e keni publikuar”. (khr. http://time.com/4022765/aylan-kurdi-photo/ )

56

Njëmbëdhjetë sirianë të tjerë kishin vdekur në të njëjtën udhëtim me varkë, përfshirë vëllain
katërvjeçar të Alanit, Ghalibin dhe nënën e tyre, Rehana. Por, vetëm një trup i vogël u fotografua
dhe u postua nëpër media dhe internet.
"Perëndia e vuri dritën në atë pamje për ta zgjuar botën", theksoi Tima Kurdi, tezja fëmijës së
vdekur. (khr. https://www.bbc.com/news/blogs-trending-37257869 )

Kjo pamje u bë fotografia përcaktuese e një lufte të vazhdueshme. I veshur për të udhëtuar, fëmija
po qëndronte i lagur në buzë të detit në mes të dy botave: valët ia kishin shpërlarë çdo copë lloçi
dhe pluhurin që e kishte në fytyrë. Ishte një eksperiencë e popullit ku ky migrim u zhvillua si një
aspiratë drejt dëshpërimit. Udhëtimi në det ishte një hap për një kërkim drejt një jete më të mirë,
të paktën për disa muaj, e qasshme për mijëra e mijëra njerëz që kanë udhëtuar pas tyre.
Imazhi i Demirit u përhapë nëpër rrjete sociale për një kohë të shkurtër dhe ka fituar potencial
akumulues me shpërndarje të shpejta.
Organizatat e lajmeve u detyruan të botonin atë, qeveritë evropiane u detyruan papritmas të hapnin
kufijtë e mbyllur.
(khr. http://100photos.time.com/photos/nilufer-demir-alan-kurdi )

Me qindra njerëz kanë qenë në këtë udhëtim të rrezikshëm, emrat e të cilëve kurrë nuk do të njihen,
por ishte ky imazh i mbushur me emocione që e bëri opinionin të kuptojë situatën. Nëpër vende të
ndryshme janë ngritur protesta, shumë organizata ndërkombëtare humanitare janë mobilizuar për
të ndihmuar popullin sirian. (shiko: https://www.youtube.com/watch?v=1oM8kueRDrk)

5.1.3 Fotografia si pasqyrë e luftës së Kosovës

Mediat dhe imazhet e transmetuara kanë fuqi të jashtëzakonshme dhe këtë e kanë dëshmuar në
etapat më të rëndësishme, por ndikimi i tyre vërehet më së miri kur vlerësohen si faktorë me peshë
në ndryshimet rrënjësore shoqërore. I tillë ishte edhe raportimi i bërë për luftën që po zhvillohej
në Kosovë, në vitet 1998-1999. Ajo ishte ngjarje që padyshim ishte në fokus jo vetëm të mediave
vendore, por edhe të atyre ndërkombëtare.
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Fotoreporteri i agjencisë prestigjioze Reuters, i cili për tri dekada ka përcjellë dhe dokumentuar
ngjarjet që kanë shënuar zhvillimet më të mëdha të historisë së Kosovës, Hazir Reka, gjatë
intervistës të realizuar për këtë punim, ka theksuar se kushtet dhe rrethanat për dërgimin e
fotografive gjatë kohës së luftës ishin shumë të vështira. Sipas tij, një fotografi zakonisht zgjaste
gati 20 minuta derisa dërgohej në Londër.
“Më shumë se pesë fotografi nuk kemi pasur të drejtë t’i dërgojmë për një ngjarje, mirëpo për
shkak të rëndësisë dhe peshës të madhe që i kishin fotografitë e luftës së Kosovës, agjencia Reuters
i kishte prerë fotografitë dhe i bashkonte në një fotografi të vetme për t’i dhënë hapësirë secilës
prej tyre”, shtoi Reka.

Figura 37. Carol Guzy, Kosova, 1999

Kjo fotografi e famshme e Carol Guzy, e cila titullohej: “Luftë dhe pafajësi”, tregon refugjatët
duke u larguar nga Kosova në luftën e vitit 1999. Fotografia nga Kosova ka fituar edhe Çmimin
Pulitzer, ndërsa në fokusin e fotografisë është Agim Shala, i cili me ndihmën e familjes, nëpër tela
me gjemba kalon për në Kukës. Familja e tij është bashkuar pas përfundimit të luftës.
Është njëra nga fotografitë e cila flet më shumë se fjalët. Fotografia u përdorë në ankand, më datë
14 nëntor, organizuar nga Qendra Ndërkombëtare për Gazetarë, në Washington të Shteteve të
Bashkuara të Amerikës. (khr.https://insajderi.com/fotografia-nga-lufta-ne-kosove-ne-mesin-eatyre-qe-shenuan-historine-ne-shba/ )
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Figura 38. Yannis Bahrakis , Kosova, 1999

Një fotografi e bërë nga Yannis Behrakis , i cili ishte fotoreporter nga agjencia Reuters, gjatë luftës
në Kosovë, u bë shumë e njohur pas publikimit të saj, është ajo e cila tregon një njeri, gjersa
vendosë trupin e 2-vjeçarit Mazllum Sylmetaj, në arkivol pranë trupave të tre anëtarëve të tjerë të
familjes, të vrarë po ashtu nga forcat serbe.
Bahrakis e ka bërë fotografinë nga lartë dhe ka përdorur një teknikë të veçantë, e cila të jep ndjesinë
e lëvizjes. Ai me këtë fotografi e ka fituar edhe Çmimin Pulitzer.
Fotografia ishte shumë e fuqishme dhe trupi i fëmijës pothuajse ishte në ajër. Të jepte përshtypjen
që shpirti është duke lënë trupin për të shkuar në parajsë, pati thënë Behrakis për këtë fotografi.
"Misioni im është të sigurohem që askush të mos thotë nuk e kam ditur”, ka thënë vet autori i
fotografisë.
(khr.https://www.theguardian.com/media/2019/mar/03/pulitzer-prize-winning-reutersphotographer-yannis-behrakis-dies-aged-58?fbclid=IwAR0_Vhpy7yZUkFnUvkGPSPlKppIfW_JI7LjMQbhDQLRomk5WapXixmGqKQ)
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Në orët e hershme të mëngjesit, të datës 15 janar 1999, fshati Reçak u zgjua i rrethuar nga
formacionet e policisë speciale, militarët dhe paramilitarët serbë. Forcat serbe janë futur në fshat
dhe kanë filluar bastisjet shtëpi për shtëpi. Banorët e këtij fshati u maltretuan fizikisht dhe u
ekzekutuan me rafale automatiku nëpër oborre të disa shtëpive.

Figura 39. Kosova Press, Kosova, Reçak, 1999

“Pas kësaj drame tmerruese, forcat serbe, sipas skenarit të përgatitur më herët, kalojnë në fazën
e dytë të veprimit. Dëshmitarët, gjatë rrahjeve brutale në oborrin e shtëpive, kanë dëgjuar një
komunikim me radiolidhje të drejtuesve të këtij operacioni. Pas një orë e gjysmë rrahjesh për
vdekje, dikur në mesditë, këta burra i marrin dhe në rresht për një i nisin në drejtim të malit dhe
tek “Gropa e Bebushit” ndalohen nga njësitë tjera serbe, me të cilët pak kohë më parë nga oborri
është biseduar me radiolidhje”. (Grup autorësh, 2018: 46)
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Figura 40. Associated Press, Gropa e Bebushit, 1999

Pikërisht në rrugicën e “Gropës së Bebushit”, ashtu siç kanë qenë duke ecur në kolonë, njësitë
serbe me rafalle automatiku nga afër i ekzekutojnë pamëshirshëm 24 burra. Më 15 janar 1999, në
këtë ditë të boshme, në Reçak u varnë e u masakruan barbarisht 45 shqiptarë të paarmatosur, në
mesin e të cilëve ishte edhe një grua. (khr: Po aty)

Fotoreporteri Hazir Reka, i cili me fotografitë e tij ishte ndër dokumentuesit më kryesorë në luftën
e Kosovës, potencoi se masakra e Reçakut ka lënë shumë gjurmë tek ai.
“Aty isha para shumë gazetarëve të tjerë, madje kam hyrë në oborr dhe kam parë një kufomë që
nuk e kishte gjysmën e kokës. Momenti më i trishtueshëm ishte kur erdhi babai dhe i biri i personit
të vrarë, dhe kur babai i të ndjerit u hodh tek këmbët e nipit të tij, e në atë moment ka plasur vaj i
madh. Gazetarët gjithmonë mundohen të jenë gjakftohtë, por ai moment ishte i atillë që askush
nuk arriti ta përballonte me gjakftohtësi”, theksoi ai.
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Figura 41. Hazir Reka, Reçak, 1999

Pas një kohe të shkurtër nga publikimi i fotografive dhe raportimeve nga mediat vendore dhe
ndërkombëtare, udhëheqësit e shteteve, diplomatët dhe politikanët, vijnë për ta parë nga afër
skenën e krimit dhe binden që mënyra e vetme për ta shpëtuar popullin kosovar është ndërhyrja e
NATO-s në Kosovë. Është kjo njëra ndër ngjarjet që dëshmon se efekti i raportimeve arriti të bëhet
zë i të gjithë kosovarëve që po përballeshin me luftën.

Figura 42. Hazir Reka, Reçak, 1999
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Fotoreporteri Hazir Reka, theksoi se gjatë luftës është munduar të dokumentojë më shumë
momente emocionale sesa aksione, pasi që ato kishin ndikim shumë më të madh tek publiku.
“10 ditë para bombardimeve e kam fotografuar një fëmijë që ka marrë pjesë në varrimin e të atit
të tij. Aty shihen lotët e tij dhe simboli i UÇK-së. Kjo fotografi u publikua nëpër gazeta shumë të
njohura anë e mban botës dhe ka pasur ndikim të madh”, deklaroi vetë autori i fotografisë.

Figura 43. Reuters, Damir Sagolj, Kosova,1999

Sherifje Luta, një nënë e re, e paveshur si duhet, me pelenën e vajzës në kokë, e pangrënë, në një
mot të ftohtë e me borë, eci për afro një muaj të tërë në këmbë me mijëra banorë te tjerë që po
përpiqeshin t’i shpëtonin luftës, deri më datën 3 ose 4 prill, kur u shkrep edhe fotografia që hyri
në histori. Moment i kapur nga aparati i fotografit boshnjak të agjencisë Reuters, Damir Sagolj,
nga e cila, Sherife Luta, e fitoi epitetin si gruaja simbol i eksodit të Kosovës.

Sherife Luta, asokohe ishte 22 vjeçare, mbante në gji vajzën e saj 6-muajshe, Besën. Ditën e 8
marsit 1999, ajo ishte një grua që doli nga shtëpia me foshnjën dhe babanë e saj për t’i shpëtuar
granatimeve të serbëve në fshatin Ivajë, në Kaçanik të Kosovës.
Luta, gjatë një interviste në KultPlus, ka rrëfyer vështirësitë e atij rrugëtimi dhe habinë kur kanë
parë foton. Ajo tregon gjithashtu se si, gjatë eksodit, shumë njerëz i humbnin ndjenjat, rrinin ditë
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të tëra pa ngrënë, madje ka pasur dhe gra që kanë lindur maleve. Ato i janë mirënjohëse fotografit
boshnjak.
“Do të donim ta takonim fotografin dhe ta falënderonim. Habitem si e ka kapur këtë foto që ka
tronditur botën”, ka thënë Besa.
Përveç fotografisë, ata e ruajnë edhe sot e kësaj dite edhe batanijen që e mbështillte Besën atë ditë.
Kjo fotografi është njëra nga fotografitë e cila ka ngelur si dëshmi për vuajtjet e shqiptarëve të
Kosovës.
(khr. https://www.kultplus.com/trashegimia/sherife-luta-gruaja-simbol-e-eksodit-te-kosoves/)

Në etapat më të rëndësishme të njerëzimit, fotografia e ka dëshmuar fuqinë e saj të
jashtëzakonshme, por ndikimi i saj vërehet më së miri kur bëhen shkaktarë për ndryshime
rrënjësore shoqërore. I tillë ishte edhe raportimi i bërë për luftën që po zhvillohej në Kosovë. Media
të mëdha, si: BBC, CNN, The Guardian, The New York Times, e shumë te tjera, raportonin mbi
atë se çfarë po zhvillohej në Kosovë dhe se çka po ndodhte me popullin e Kosovës, për të cilin
dihej fare pak deri para se të ndodhte lufta.

5.2 Analiza e rezultateve

Fotografia është një bashkëpunim i mrekullueshëm mes fotografit dhe subjektit, magjik dhe në të
njëjtën kohë edhe rastësor, bashkëpunim i ndërmjetësuar prej një aparati që ofron rezultate të sakta
dhe interesante.
Akti i të fotografuarit është një mënyrë e pafjalë për të nxitur atë se çka ka ndodhur të mos shuhet,
por të vijojë dhe të ndikojë edhe më tej. Kemi situata pafund që njerëzit ndeshen pothuajse çdo
ditë e që shkaktojnë shumë ndjenja dhe emocione të ndryshme. Këto ndjenja apo emocione
ndonjëherë nuk mund të shpjegohen me fjalë, janë të natyrave të ndryshme dhe nuk janë të
kufizuara as në kohë dhe as në hapësirë. Moskufizimi në kohë dhe në hapësirë, shpreh pafundësinë
e ndjenjës që e përçon fotografia, që nga zbulimi i saj dhe që do të vazhdojë edhe në të ardhmen e
saj.
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5.2.1 Fotografi për një mijë fjalë
Fotografia ka qenë dhe vazhdon të mbetet pjesë e pandarë e çdo përmbajtjeje të mediave të
shkruara, përfshirë gazetat e dikurshme në formë të printuar ose ato të ditëve të sotme në formatet
online. Si pjesë e pandarë e përmbajtjes mediatike, fotografia ka përcjellë dhe vazhdon të përcjellë
jo thjesht pamje shoqëruese të ngjarjeve të cilat ajo i pasqyron, por mesazhe të fuqishme që arrijnë
të ndikojnë mbi vendimmarrjen politike dhe krijimin e opinionit publik. Ndikimi që ka fotografia
dhe roli që ajo ruan në përmbajtjen e tërësishme të mediave rritet sidomos kur përmes saj
pasqyrohen ngjarje që vlerësohen për peshën e tyre dhe për ndikimin që kanë në situata të
vlerësuara si ngjarje të rëndësishme shoqërore dhe mediatike.

Historikisht, ndikimi i fotografisë ka shkuar duke u rritur, bazuar edhe në vendin që asaj i është
dhënë në kuadër të mediave të ndryshme. Fotografia ka qenë dhe mbetet ashtu siç e kanë
përcaktuar studiuesit, si mënyrë e veçantë e komunikimit të medias me publikun e gjerë, si një
formë e thjeshtë e këtij komunikimi, por e cila përcjellë aq mesazhe të fuqishme sa që nuk mund
të përcjellin ashtu siç thuhet shpesh simbolikisht, as një mijë fjalë.

Në situata të ndryshme, përfshirë Luftën e Dytë Botërore, luftën e Vietnamit, fotografitë nga
Somalia mbi vuajtjet e popullit somalez nga varfëria dhe uria, fotografitë nga Sudani, Iraku, apo
ato nga Kosova, fotografitë e vuajtjeve të sirianëve nga lufta civile, të refugjatëve, etj., kanë arritur
që të pasqyrojnë ngjarje të ndryshme tek audienca me anë të një gjuhe të përbashkët. Për dallim
nga tekstet, imazhi që del nga fotografia është i kuptueshëm për të gjithë njerëzit, pa marrë
parasysh gjuhën, kufijtë gjeografikë, kombësinë dhe kulturat e ndryshme. Pra, fotografia është një
gjuhë univerale që i bashkon dhe i bënë njerëzit të kuptohen mes vete.
Në të gjitha fotografitë që janë përzgjedhur për këtë punim, pasqyrohen momente të rëndësishme
që kjo gjuhë universale ka pasur në historinë e vendeve të ndryshme dhe të cilat kanë bërë jehonë
në mbarë botën. Për rastin e Kosovës, për shembull, është pranuar nga zyrtarët të lartë se pamjet
nga Reçaku kanë ndikuar në përshpejtimin marrjes së vendimeve që kanë rezultuar me ndërhyjen
ushtarake të NATO-s. Në rastin e krizave në Siri, imazhet e popullit sirian kanë ndikuar në
sensibilizimin e opinionit dhe të faktorëve të ndryshëm, sidomos në Evropë, për krizën e thellë
humanitare të shkaktuar nga lufta civile. Për këto arsye, fotografisa është bërë pjesë përbërëse e
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vlerësimit që i bëhet cilësisë së përgjithshme të mediave. Mediat e kanë përdorur gjithnjë duke
kuptuar rëndësinë e jashtëzakondshme që ka fotografia, si një mjet shtesë dhe plotësues për të
shpërndarë përmbajtjen e tyre tek opinioni i gjerë publik.

5.2.3 Vlerësimi i fotografisë përmes çmimeve
Si një nismë apo nxitje për përsosmëri, fotografia vlerësohet për rolin, funksionin, rëndësinë që
ka, dhe çdo vit paralelisht me çmime tjera në gazetari, ndahen edhe çmimet për fotografitë më të
mira, Pulitzer dhe World Press, konsiderohen si dy epiqendrat më të njohura në botë për ndarjen
e çmimeve botërore në kategori të ndryshme.
Çmimi Pulitzer është njëri nga çmimet më prestigjioze, që qendrën e ka në New York, në SHBA.
Çmimi Pulitzer është dhënë në 21 kategori nga Universiteti Columbia në fushën e gazetarisë,
letërsisë dhe muzikës, ku fituesit zgjedhen nga një bord profesionist i pavarur. Duke i kushtuar
vëmendje dhe respekt publikut, në fushën e gazetarisë, fokusi kryesor për ta fituar çmimin duhet
të ketë në konsideratë shërbimin publik, qëllimin moral, arsyetimin e shëndoshë dhe fuqinë për të
ndikuar tek opinionin publik në drejtimin e duhur.

l

Që nga viti 1942, kur edhe është krijuar Çmimi Pulitzer, me këtë çmim janë shpërblyer një numër
i madh fotografish, megjithatë disa prej tyre kanë bërë jashtëzakonisht shumë bujë dhe kanë lënë
gjurmë të pashlyeshme në historinë e fotografisë. Përveç fotografive të lartëpërmendura, njëra nga
këto fotografi është edhe imazhi i realizuar nga Joe Rosenthal, i cili e fitoi këtë çmim në vitin 1945.
Kjo fotografi është cilësuar si një nga imazhet me të fuqishme gjatë Luftës së Dytë Botërore dhe
është realizuar në ishullin Iwo Jima, rreth 1000 km nga Tokio.
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Figura 44. Joe Rosenthal, Iwo Jima,1945

Imazhi i realizuar nga Horst Faas, fitoi çmimin Pulitzer në vitin 1965, pamje e cila kishte bërë
jehonë të madhe në atë kohë. Një fermer vietnamez ua tregon trupin e fëmijës së tij të vdekur
ushtarëve të Vietnamit Jugor, të cilët ishin përgjegjës për vdekjen e fëmijës.

Figura 45. Horst Faas,Vientam,1965
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Fotografia është një praktikë e bazuar në lentë, e cila përdorë një sensor ose film për të prodhuar
një pamje. Fondacioni “World Press Photo” beson në fuqinë e shfaqjes dhe rëndësinë e shikimit
të tregimeve vizuale me cilësi të lartë. E gjitha filloi në vitin 1955, kur një grup fotografësh
holandezë organizuan një garë ndërkombëtare (World Press Photo), për të ekspozuar punën e tyre
në një audiencë globale.
Me ngritjen e teknologjive të reja, tani ekzistojnë praktika të shumta të imazhit. Ata i shërbejmë
komunitetit të gazetarisë vizuele dhe të tregimit, duke përfshirë ata që punojnë në fotogazetari,
dokumentarë fotografikë, infografikë, interaktivë, multimedia, video gazetari - dhe gjëra që ende
nuk janë shpikur - për të na dhënë rrëfime vizuele me cilësi të lartë.

Në vitin 2017, Ronaldo Schemidt, ishte fituesi në vendin e parë i Çmimit World Press, Spot News
Category (shënim: për kategorinë e fotografisë në vendngjarje), me fotografinë e titulluar, “Krizë
në Venezuelë”. Pamja u realizua midis përleshjeve të dhunshme me policinë e trazirave gjatë një
proteste kundër Presidentit Nicolas Maduro, në Karakas, më 3 maj 2017.

Figura 46. Ronaldo Scemidt,Karakas,Venezuela,2017

Të gjithë kemi parë me mijëra fotografi të refugjatëve dhe të migrantëve me anije apo barka të
mbigarkuara me njerëz, duke ikur nga lufta, varfëria apo kriza të ndryshme, në kërkim të një jete
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më të mirë. Fotografi italian, Massimo Sestini, fotografoi njërën nga këto imazhe të refugjatëve, e
cila u përmend shumë dhe pati jehonë të madhe. Refugjatët ishin duke udhëtuar nga Afrika Veriore
dhe Lindja e Mesme drejt Evropës. Massimo fitoi Çmimin “World Press Photo” dhe imazhi arriti
në Top 10 Fotot e vitit 2014, në TIME.

Figura 47. Massimo Sestini,2014
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6 KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET
6.1 Konkluzione

Ky punim ka vërtetuar se fotografia ka pasur dhe vazhdon të ketë ndikim të madh në komunikimin
që ndërton media me audiencën e gjerë dhe ka rritur nivelin e besueshmërisë tek audienca. Duke
qenë se audienca më nuk është duke i kushtuar rëndësi përmbajtjes sikur më herët, fotografitë janë
duke u shfrytëzuar si formë e tërheqjes së vëmendjes së lexuesve dhe shikuesve.
Përmes shembujve nga praktika e mediave ndërkombëtare, bazës bibliografike dhe rrëfimeve
autentike të sjella, përmes intervistave të realizuara për këtë punim, është vërtetuar hipoteza e këtij
punimi.

Hipoteza: Mediat e përdorin fotografinë si mjet shprehës, ilustrues, si element i rëndësishëm në
procesin e përcjelljes së mesazhit dhe si gjuhë të veçantë për të komunikuar me audiencat.
Historikisht, roli dhe ndikimi i saj në komunikimin e mediave me audiencat është rritur, duke u
shndërruar nga element shoqërues dhe ilustrues për tekstin, në përmbajtje që arrin të përcjellë
mesazhe të menjëhershme me fuqinë e “një mijë fjalëve”.

Megjithatë, jo gjithmonë fotografitë e kanë pasur ndikimin sikurse në ditët e sotme. Në fazat
fillestare të përdorimit të saj, vendi i fotografisë në gazeta nuk ka qenë ky që është sot, për shkak
edhe të nivelit më të ulët të zhvillimit teknologjik në atë kohë. Fotografitë janë përdorur fare pak
dhe atyre nuk kanë pasur rëndësinë që e kanë sot.
I njëjti ritëm e ka përcjellë edhe gazetën kosovare, “Rilindja”, me ç’rast në vitet e para kjo gazetë
ka pasur shumë pak fotografi dhe të njëjtat kanë qenë kryesisht në funksion të promovimit të
udhëheqësve politikë të asaj kohe, kurse me kalimin e viteve ky funksion ka ndryshuar, duke nisur
edhe përcjellja me fotografi e sportit, kulturës dhe fushave të tjera. Ndërkaq, në ditët e sotme, nëse
një informacion nuk përmban edhe fotografi, bie shumë lehtë pre e dyshimeve të audiencës mbi
vërtetësinë e ngjarjes që trajtohet.

Ndikimi i fotografisë rritet sidomos në rastet e raportimeve që lidhen me kriza, jo vetëm në nivel
lokal, por edhe në krizat ndërkombëtare të periudhave të luftërave. Kësisoj, përdorimi i fotografisë
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gjatë raportimeve nga vatrat e luftërave dhe krizave ka qenë pjesë e rëndësishme e ndikimit
mediatik mbi vendimmarrjen politike, apo i ka dhënë kahje asaj. Natyrshëm, jo vetëm njerëzit e
thjeshtë, por edhe udhëheqësit më të mëdhenj politikë, janë prekur nga pamjet që janë pasqyruar
përmes fotografive.
Më së shumti fotografitë përdoren për të prekur në ndërgjegjen e secilit njeri sepse fjalët asnjëherë
nuk mund ta paraqesin të gjithë realitetin e ngjarjeve në nivelin që e paraqesin fotografitë. Kjo
është edhe arsyeja se pse më së shpeshti intervenimet në zonat e luftës kanë ndodhur pas
qarkullimit dhe shpërndarjes të fotografive që pasqyronin gjendjen e rëndë të përjetuar nga njerëzit
e atyre vendeve.

Në periudhat e krizave ajo kryen edhe funksionin e pasqyrimit real dhe është gjuhë e komunikimit
të përbashkët edhe me ata të cilët nuk e njohin gjuhën në të cilën shkruan/raporton media përkatëse.
Agjencitë e fotografive janë vatrat ku më së shumti prodhohen fotografi, madje fotografitë më të
fuqishme kanë dalur prej tyre. Fotografët e agjencive janë gjithmonë prezentë në vendet e
rrezikshme dhe i ofrojnë njerëzve një realitet të qartë mbi ngjarjet. Edhe lufta në Kosovë është
pasqyruar përmes fotografive të agjencive, për të cilat kanë punuar edhe fotoreporterë kosovarë.
Për ndikimin që kanë fotografitë, janë krijuar edhe çmime si “Pulitzer” dhe “World Press”, të cilat
i shpërblejnë fotografitë më të mira, që përçojnë mesazhe e pamje që rrallëherë shihen nga syri i
njeriut, e që të njëjtat prekin ndërgjegjen e njerëzve.

Ndikimi i fotografisë ndër vite ka shkuar duke u rritur dhe prania e tyre do të vlerësohet çdoherë e
më tepër. Në një numër të madh artikujsh, shumë prej tyre edhe të rremë, audienca ka nevojë që
të bindet mbi vërtetësinë dhe paraqitjen reale të ngjarjeve, prandaj, më shumë se gjithçka tjetër,
fotografia i ofron audiencës një dëshmi të realitetit dhe një provë vërtetësie.
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6.2 Rekomandime
Mediat ndëtkombëtare kanë dhënë një fakt të rëndësishëm mbi vlerën që ka fotografia, si dhe për
vendin që ajo zë në mediat e fuqishme botërore, andaj përmes këtij punimi rekomandohet që
mediat në Kosovë, dhe në përgjithësi, ato në hapësirën shqiptare, t’i shfrytëzojnë si model këto
media, të cilat i kushtojnë rëndësi të veçantë dokumentimit të ngjarjeve dhe historisë përmes
fotografisë.
Meqë, fotografia është mjeti i duhur dhe më i afërt për të komunikuar dhe për ta mbajtur audiencën
të interesuar, ajo i atribuohet çdo njeriu, dhe si rrjedhojë, ka audiencë shumë më të gjerë, prandaj
kjo është arsyeja se pse mesazhet që përçohen janë kaq të rëndësishme dhe të vlefshme në kuadër
të përmbajtjes mediatike. Kësisoj, rekomandohet që fuqia e fotografisë të shfrytëzohet në formën
e duhur dhe me qëllim të ilustrimit të realitetit, të cilin audienca ka nevojë ta shohë, pasi që
fotografia ka fuqinë që të ndryshojë rrjedhën e një ngjarjeje.

Nga shembujt për ndikimin e agjencive të forografisë në botë, që janë trajtuar, sidomos në rastet e
raportimit për kriza humanitare, përmes këtij punimi është vërtetuar se asnjë mjet tjetër i përçimit
të informacioneve nuk ka ndikuar sikurse fotografia. Prandaj, është tejet e rëndësishme që edhe në
Kosovë të krijohet dhe të funksionojë një agjenci e fotografive, e cila do të dokumentonte të
kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen e Kosovës, madje në rast nevoje, edhe të dërgojë
fotoreporterët kudo në botë.
Në një kohë kur fotografitë mund të keqpërdoren dhe manipulohen, është jetike për një shtet që
përmes fotoreporterëve vendorë të mbajë të dokumentuar historinë e vet.

Ndërkohë, fotoreporterët duhet të vlerësohen më shumë dhe duhet të angazhohen për të kryer
punën e tyre, pasi krijimi i një arkivi me fotografi origjinale e dëshmon më së miri profesionalizmin
dhe nivelin e seriozitetit të mediave.
Që nga shpikja e aparatit fotografik e këtej, fotografia është bërë e pazëvendësueshme dhe për më
tepër, çdoherë e më e nevojshme dhe më e kërkuar.
Më tepër se çdo gjë tjetër, fotografia ka ndikuar në rrjedhën e historisë, ka mbledhur kujtime, ka
përkujtuar ngjarje, ka ndërprerë luftërat, e ka shpëtuar shumë jetë njerëzish. Prandaj, vlera e një
fotografie nuk humb kurrë, e me kalimin e viteve, vlera vetëm se shtohet.
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Fotografitë janë pasuri në vete e njerëzimit, prandaj edhe duhet të trajtohen si të tilla, kjo pasi që,
sado të fuqishme të jenë mesazhet e shkruara, nuk mund ta përcjellin porosinë, nuk mund të prekin
realitetin dhe nuk mund të ndikojnë në ndërgjegjen dhe vetëdijen e njerëzve në formën që prekin
fotografitë.
Fotografia sjell imazhet e gjalla të ndodhive e dukurive, të cilat shpeshherë tregojnë realitetin pa e
thënë as edhe një fjalë të vetme.

“Fotografi sa një mijë fjalë”
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http://100photos.time.com/photos/james-nachtwey-famine-in-somalia (Gjendja: 13.02.2019)

http://time.com/4022765/aylan-kurdi-photo/ (Gjendja: 13.02.2019)

https://www.bbc.com/news/blogs-trending-37257869 (Gjendja: 13.02.2019)

http://100photos.time.com/photos/nilufer-demir-alan-kurdi (Gjendja: 13.02.2019)

http://100photos.time.com/photos/chris-hondros-iraqi-girl-at-checkpoint (Gjendja: 17.02.2019)

http://100photos.time.com/photos/hs-wong-bloody-saturday (Gjendja: 17.02.2019)

https://insajderi.com/fotografia-nga-lufta-ne-kosove-ne-mesin-e-atyre-qe-shenuan-historine-neshba/ (Gjendja: 20.02.2019)

https://www.kultplus.com/trashegimia/sherife-luta-gruaja-simbol-e-eksodit-te-kosoves/ (Gjendja:
22.02.2019)
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http://morungexpress.com/15-winning-pictures-from-the-2018-world-press-photocontest/?fbclid=IwAR39dfIZie0NlDkhXiK_1MPu22Q5LPkeZKupaVXWqStp6exA_GmLCQCxxg (Gjendja: 22.02.2019)

http://time.com/4063972/refugee-crisis-massimo-sestini/?fbclid=IwAR2mO5btVzAjH8D2A6e2voRwyWNJDSZAthAJb8GluLYfxumgPQcO8yWKwo (Gjendja: 22.02.2019)

https://www.theguardian.com/media/2019/mar/03/pulitzer-prize-winning-reuters-photographeryannis-behrakis-dies-aged-58?fbclid=IwAR0_Vhpy7yZUkFnUvkGPSPlKppIfW_JI7LjMQbhDQLRomk5WapXixmGqKQ (Gjendja: 04.03.2018)
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SHTOJCA
Intervista me Besnik Hamitin:

kl

1. Kur ka qenë periudha e artë, kur mediet e Kosovës filluan të përdorin fotografinë si burim
kryesor të informacionit?
Hamiti: Nuk mund të thuhet që fotografia ka qenë apo është burim kryesor i informacionit në
mediet e Kosovë apo në ato ndërkombëtare, në çfarëdo periudhe të ekzistimit dhe veprimit
mediatik. Po me evoluimin e medieve në botë e tek ne, edhe roli i fotografisë ka ndryshuar, duke
u bërë gjithnjë e më shumë element qenësor i ndodhisë për të cilën shkruhet/raportohet. Me
zhvillimin teknologjik ka ndryshuar edhe mënyra e reproduktimit të fotografisë.
Prej kohës kur gazeta radhitej me plumb dhe fotografitë mund të reproduktoheshin vetëm si
monokrome (bardh e zi), sot, po se po që janë me ngjyra, por edhe botohen në ‘kohë reale’, derisa
ngjarja është ende duke ndodhur.
Përdorimi i fotografisë në mediet kosovare, si kudo tjetër, ka pasqyruar evoluimin në fushë të
teknologjisë. Revolucioni është bërë me futjen në industri të fotografisë digjitale, lehtë të
reproduktueshme, e që mund të përcillet përmes internetit nga cilido kënd prej ku raportohet në
kohë të papërfillshme.
Qendra për Informim e Kosovës (QIK) ka qenë mediumi kryesor kosovar në internet, që me
shpejtësi e saktësi ka raportuar për zhvillimet në Kosovë gjatë viteve të bujshme të paraluftës dhe
të luftës. Sidoqoftë, për shkak të vështirësisë së konvertimit të fotografive analoge, rrallëherë i ka
botuar ato në faqen e vet. Sot ka me dhjetëra, në mos qindra, mediume kosovare që plasojnë
informacione online, që në gjuhën tonë të përditshme quhen ‘portale’. Fatkeqësisht vetëm një
përqindje e vogël e tyre janë krijues/prodhues të lajmit; të tjerët ripostues e ripërtypës të punës së
huaj. Gazetaria në internet (online) ka rritur në mënyrë eksponenciale rolin e fotografisë dhe
përdorimin e saj. Natyra e gazetarisë online kërkon artikuj të shkurtër, me pak tekst, po domosdo
të ilustruar me fotografi. Kjo ka ngritur nevojën për angazhim të më shumë të punësuarve në këto
mediume që merren me realizimin e fotografive. Sidoqoftë, pa mëdyshje mund të thuhet që
shumësia e fotografive nuk ka sjellë më shumë cilësi të tyre. Madje jo vetëm në Kosovë, edhe
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kudo tjetër, kërkesat teknike e artistike për fotografitë që botohen janë më të ulëta se që kanë qenë.
Dikur e paparamendueshme, sot edhe mediumet e mëdha botërore botojnë fotografi të realizuara
me telefona të mençur.

2. Sa hapësirë dhe rëndësi i japin fotografisë mediet në Kosovë?
Hamiti: Si kudo tjetër, mediumet kryesore në Kosovë, qoftë të shtypura apo online, kanë përcjellë
trendin e medieve botërore. Fotografia është element qenësor në artikujt e tyre. Këtu gjithnjë bëhet
fjalë për dy-tri gazeta ditore (të shtypura) dhe një duzinë mediesh që kanë vetëm versionin
elektronik në internet. Një shfletim i artikujve të këtyre medieve në internet do të zbulonte që në
shumë raste i gjithë ‘artikulli’ i botuar mund të ketë vetëm një paragraf, por është i ilustruar me
fotografi nga ndodhia. Pra, sidomos në mediet online, fotografia po zë gjithnjë e më shumë
hapësirë qendrore, ndërsa teksti i shkruar e përshkrues po pakësohet.

3. Sa i japin rëndësi mediet e huaja fotografisë si njëri ndër burimet kryesore të
informacionit?
Hamiti: Prapë nuk po e quaj fotografinë burim kryesor të informacionit, po qenësor gjithsesi.
Mediet e mëdha botërore kanë fotografë e fotoreporterë (photojournalists). Të parët realizojnë
fotografi për gazetarin që shkruan artikullin, të dytët rrëfimin e japin në formë të reportazhit
fotografik, me pak fjalë, që kryesisht janë në legjendat (në Shqipëri i quajnë digjitura) e fotografisë.
Mediumet në botën demokratike perëndimore janë të profilizuara dhe politikat e tyre redaktuese
mund të jenë në përkrahje të politikave konservatore, liberale apo të majta dhe ka medie popullore
e bulevardeske. Në varësi nga politikat redaktuese, ndryshon edhe roli i fotografisë në këto
mediume. Mediet kryesore në Gjermani Süddeutsche Zeitung

(e qendrës) dhe Frankfurter

Allgemeine Zeitung (konservatore); në Britani: The Guardian dhe The Independent (të majta), The
Financial Times (qendër), The Telegraph - (konservatore); në Francë Le Monde (e majtë) e Le
Figaro (konservatore) botojnë fotografi të cilësisë dhe të besueshmërisë më të lartë të mundshme
të fotografëve të vetë, por edhe të agjencive të njohura të fotografisë, por jo në sasi të mëdha dhe
jo te të gjithë artikujt. Ndërsa gazetat ditore të këtyre vendeve që shpeshherë shiten në shumë më
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shumë ekzemplarë si Bild (Gjermani), The Sun, The Daily Mail (Britani), të klasifikuara si
tabloide, botojnë fotografi sa e gjithë faqja me tituj të mëdhenj e sensacionalë, po gjithherë me
besueshmëri shumë më të ulët se gazetat e tjera konkurrente.

4. Ju si profesionist që i keni kaluar disa faza në fushën e gazetarisë, si ka qenë dikur e si
është tash?
Hamiti: Ka një çerek shekulli që në një mënyrë a në një tjetër jam i lidhur me gazetarinë. Në fillim
kam bashkëpunuar me gazetat amerikane LA Times, The Boston Globe e Christian Science
Monitor; për The Daily Telegraph të Londrës, e për Süddeutsche Zeitung të Mynihut; gjatë
bombardimeve të NATO-s në Kosovë, për disa muaj kam punuar si redaktor lajmesh në Radio
Vati të Shkupit, pas luftës për CNN-in amerikan e BBC-në britanike, e prej gushtit të vitit 1999,
jam producent/gazetar i Televizionit Publik të Gjermanisë ARD. Pra, është një përvojë në të gjitha
tipet e mediumeve: të shkruara, radiodifuzive e televizive. Madje me mediume me shumë renome
në Evropë e në SHBA. Ka më shumë se 15 vjet që aktivisht merrem edhe me fotografi, si me ato
artistike, ashtu edhe me këtë dokumentaren, për të cilën po flasim. Aktualisht jam duke fotografuar
edhe për faqen online të Radiotelevizionit të Kosovës. Kam punuar në kohë të ndryshme për media
të ndryshme dhe tipe të ndryshme raportimi. Kam qenë dhe jam dëshmitar i transformimit të
pandalshëm të medies te ne e në botë. Mund të flas me më shumë kompetencë për transformimin
e televizionit gjerman, ARD, pasi aty jam tash e gati 20 vjet. Prej tri njësive gati të pavarura:
televizioni, radioja dhe ueb-faqja, secila me kryeredaktor të vetin, ARD është duke u transformuar
në organizatë 3-mediale me një kryeredaktor të vetëm. Tani edhe gazetari i radio ARD-së duhet të
dijë të filmojë dhe të fotografojë e s’do mend që edhe gazetarët e televizionit duhet të bëjnë të
njëjtën gjë. Kërkesa për cilësinë e filmimeve ka rënë në mënyrë drastike prej kur kam filluar të
punoj për ARD-në. Në vitin 1999 mund të mos e kishin emetuar kronikën tonë të realizuar në
Kosovë, vetëm pse në 1/24 e sekondës të videos është parë një vijë e bardhë, i quajtur ‘kracer’, në
gjuhën e montazherëve. Sot mund të ndodhë që në lajmet kryesore të shkojë kronika e realizuar
krejtësisht me iPhone, e filmuar jo nga një xhirues profesional, por nga vetë gazetari – krejt e
paparamendueshme vite më parë. Çdo gjë po shkon kah lajmi i servirur shpejt e shkurt dhe patjetër
edhe në faqen e internetit të medies, e në dëm të cilësisë e të analizës së thelluar të lajmit.
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5. Sa e ka vendin e vet fotografia në mediet e shkruara në Kosovë dhe sa në mediet
ndërkombëtare?
Hamiti: Duhet të thuhet që prej se interneti është i shtrirë anekënd Kosovës, auditori/lexuesi
kosovar ka mundësinë të shohë e të lexojë cilindo medium kosovar a botëror që e parapëlqen.
Andaj, këtë mundësi e kanë edhe mediet tona të shohin trendet e zhvillimit e të transformimit të
medieve në vendet perëndimore. Këtë edhe e bëjnë, s’do mend, me disa specifika për vetë vendin
ku jetojmë. Andaj publikimi i fotografive në mediet tona nuk dallon shumë nga ato botërore.

6. Çfarë problemesh etike dhe profesionale ngrihen në momentin e publikimit të fotografisë?
Hamiti: Botimi i fotografisë nuk është vetëm përgjegjësi e fotografit që e ka realizuar, por edhe e
redaktorit të fotografisë dhe e redaktorit përgjegjës të lajmeve. Fotografët në terren janë atje për të
dokumentuar ngjarjen. Përpiqen të zënë në aparatin e tyre fotografik momentin që pasqyron më së
miri ndodhinë që janë duke e mbuluar. Kur janë profesionistë të vërtetë, nuk përfshihen në
zhvillimin e ngjarjes dhe nuk sajojnë (stisin) situata vetëm sa për të pasur një fotografi të mirë.
Rrinë të paanshëm dhe sado të jetë ngjarja e rëndë, ata e kanë për detyrë profesionale të marrin
pamje. Kjo nuk është fare e lehtë, sepse sado që të krijosh distancë nga ajo që ndodh para syve tu,
me kohë kjo shtresohet në ndërgjegjen tënde dhe herdokur do të marrë tagrin e vet.
Nuk mund të mos kujtohet në këtë rast fotografi Kevin Carter, fitues i Çmimit Pulitzer për
fotografinë e tij ku shihet se si një kërmë-ngrënës i rri pas fëmijës që është duke vdekur nga uria,
në kohën e thatësisë së madhe në Sudan. I përballur me kritikat se pse nuk kishte ndërhyrë për të
shpëtuar fëmijën dhe me dilemën e madhe etike e profesionale, Carter 4 muaj pasi kishte marrë
Çmimin, në vitin 1994, kishte bërë vetëvrasje. Mirëpo, pikërisht kjo fotografi thuhet se ishte bërë
shkas që Amerika të përfshihej në ndihmën për njerëzit që po përpëliteshin me vdekjen nga uria
në Sudan.
Fotografia e fëmijës refugjat sirian, i mbytur në bregdetin e Mesdheut, e fotografes turke Nilüfer
Demir u botua në faqet e para në gati të gjitha gazetat botërore në shtator të vitit 2015, duke zgjuar
hidhërim, pikëllim e emocione të forta tek opinioni.
84

Pra, gjithmonë ka një dilemë kur botohen fotografi të tilla, të ruhet dinjiteti i subjektit që është në
fotografi, apo të botohet dhe të alarmohet opinioni i gjerë me atë që po ndodh, dhe të shtyhen
qeveritë demokratike të veprojnë.

7. A mund të na tregoni për ndonjë moment më të veçantë që e keni përjetuar gjatë ushtrimit
të profesionit tuaj?
Hamiti: “Vetëm të vdekurit kanë parë fundin e luftës”, është një thënie që i atribuohet Platonit. I
kujtoj gjithmonë kolegët e miqtë e mi gazetarë: Kurt Schork, Miguel Gil Moreno, Kerem Lawton,
e Anja Niedringhaus, që kanë raportuar edhe nga Kosova dhe që kanë vdekur gjatë ushtrimit të
profesionit të tyre.
Nëse duhet të veçohet një ditë pune në gazetari që do të mbahet mend, pas raportimit për vuajtjet,
pikëllimin, deportimin e vrasjet deri në asgjësim, s’do mend që do të jetë 17 shkurti 2008 i
Pavarësisë së Kosovës.

Intervista me Hazir Rekën:

1.

Kur ka qenë periudha e artë kur mediat e Kosovës filluan të përdorin fotografinë si
burim informacioni?

Reka: Karriera ime si fotoreporter ka filluar në vitin 1984 për gazetën e studentëve, dhe pastaj
në gazetën “Zëri”, si dhe pas saj kam filluar të punoj në gazetat dhe revistat ish-jugosllave. Kjo
periudhë ka qenë në vitet 1988-1995, atëherë fotografia ka filluar të ngjallet shumë dhe ishin
vitet e arta të fotografisë.
Në kohën e Rilindjes, kolegët e mi që kanë punuar si fotoreporter e kanë pasur një standard.
Kanë shkuar në një mbledhje apo ngjarje, i kanë bërë dy shkrepje dhe i kanë publikuar
fotografitë. Fotografitë artistike ishin shumë të rralla. Ajo që është vërejtur më së shumti nga
publiku ishin fotografitë e mia pasi që kam përdorur më shumë frymë artistike. P.sh:
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fotografinë që e kam realizuar në një protestë përpara Hotel Grandit në Prishtinë, një protestë
tjetër gjatë varrimit të Jasharajve, e shumë të tjera. Në secilin ngjarje ka pasur nevojë për
koncentrim të shtuar për të parë zhvillimin e ngjarjes edhe nga syri i demonstruesve
(qytetarëve), por edhe nga policia, për ta transmetuar pasqyrën reale të asaj se çfarë po ndodhte.
Kjo periudhë e demonstratave të viteve të 90-ta, po ashtu ka qenë shumë e rëndësishme, ku
edhe qytetarët më kanë ndalur rrugës dhe më kanë nderuar me fjalë të mira për punën që ua
kam ofruar atyre përmes gazetave, pasi që më herët ata kanë parë vetëm pamje standarde, të
cilat ishin kryesisht pamje nga mbledhje të ndryshme, debate politike, ka pasur edhe fotografi
nga ngjarjet e terrenit, por nuk kanë qenë të shumta. Këto të fundit kishim ndikim të madh tek
publiku.
2.

Sa hapësirë dhe rëndësi i japin fotografisë mediat në Kosovë?

Reka: Mediat në Kosovë në ditët e sotme po i japin rëndësi fotografisë. Mirëpo, portalet po i
keqpërdorin fotografitë. Kam pasur rast kur e kanë përdorur një fotografi timen të demonstratave
të vitit 1981, kurse në tekst flitej për demonstratat e viteve 1990. Kjo nuk është korrekte për
publikun, e sidomos për ata persona që janë të fotografuar , që janë gjallë dhe nuk ndihen mirë për
këtë informacion jo të saktë. Përkundër mediave në Kosovë, mediat ndërkombëtare janë më të
kujdesshme në përdorimin e fotografisë në mënyrë etike. Kam pasur shumë raste që i kanë marrë
fotografitë e mia, i citojnë dhe e ilustrojnë ngjarjen me fotografinë e duhur, pra teksti ka lidhje me
imazhin që publikohet.
3.

Çfarë problemesh etike dhe profesionale ngritën në momentin e publikimit të fotografisë?

Reka: Dikur nuk ka pasur asnjë ndërhyrje në fotografi, nuk ka pasur Photoshop dhe fotografitë
ashtu siç janë dorëzuar, ashtu edhe janë publikuar. Sot agjencitë të mëdha të fotografisë nuk lejojnë
asnjë ndërhyrje në fotografi, madje edhe nëse është e dëmtuar. Manipulimet nëpër mediat e
Kosovës po ndodhin pothuajse çdo ditë.
4.

Po fotografitë që i keni realizuar gjatë Luftës në Kosovë, a mund të flisni pak për to?

Reka: Policia serbe është munduar ta zhdukte arkivin e gazetarëve në atë kohë. Tri herë e kam
bartur arkivin në Slloveni dhe kur e kam kthyer për herë të fundit arkivin tim nga Sllovenia në
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Maqedoni, policia serbe ka hyrë në shtëpinë time, por kisha shumë fat pasi që të gjitha gjërat m’i
kanë marrë dhe vetëm arkivin nuk kanë mundur ta gjejnë.
Në luftë më shumë jam munduar të dokumentoj momente emocionale sesa aksione, pasi që ato
kishin ndikim shumë më ta madh tek publiku. Për shembull, 10 ditë para bombardimeve e kam
fotografuar një fëmijë që ka marrë pjesë në varrimin e të atit të tij. Aty shihen lotët e tij dhe simboli
i UÇK-së. Kjo fotografi u publikua nëpër gazeta shumë të njohura dhe ka pasur ndikim të madh.
Unë kam punuar për agjencinë Reuters. Kushtet dhe rrethanat për dërgimin e fotografive gjatë
kohës së luftës ishin shumë të vështira. Një fotografi zakonisht zgjaste gati 20 minuta derisa
dërgohej në Londër. Më shumë se 5 fotografi nuk kemi pasur të drejtë t’i dërgojmë për një ngjarje,
mirëpo për shkak të rëndësisë dhe peshës të madhe që i kishin fotografitë e luftës së Kosovës,
agjencia Reuters i kishte prerë fotografitë dhe i bashkonte në një fotografi të vetme për t’i dhënë
hapësirë secilës prej tyre.

5. A mund të na tregoni për ndonjë një moment më të veçantë që e keni përjetuar gjatë
ushtrimit të profesionit tuaj?
Reka: Masakra e Reçakut është shumë e veçantë për mua. Aty isha para shumë gazetarëve të tjerë,
madje kam hyrë në oborr dhe kam parë një kufomë që nuk e kishte gjysmën e kokës. Momenti më
i trishtueshëm ishte kur erdhi babai dhe i biri i personit të vrarë, dhe kur babai i të ndjerit u hodh
tek këmbët e nipit të tij, e në atë moment ka plasur vaj i madh. Gazetarët gjithmonë mundohen të
jenë gjakftohtë, por ai moment ishte i atillë që askush nuk arriti ta përballonte me gjakftohtësi.

6. A ka qenë fotografia pjesë e rëndësishme e përmbajtjes në kohën e publikimit të gazetës
Rilindja apo vetëm ka plotësuar nevojën e gazetës me një fotografi?
Reka: Në kohën e Rilindjes është përdor censura. Kur i kam dërguar fotografitë për botim, kam
pasur shumë raste që m’i kanë kthyer ato fotografi, pasi ishin të papërshtatshme politikisht.
Në kohën e ish-Jugosllavisë, kur kam punuar në Rilindje, në seanca të ndryshme të Kuvendit kur
kolegët e mi kanë bërë 2-3 shkrepje dhe kanë vazhduar me punë tjera, unë kam qëndruar deri në
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fund të seancës dhe kam kapur momente shumë interesante, kur p.sh: një politikan ishte duke e
futur gishtin në vesh, tjetri ishte duke fjetur, etj.
Këto fotografi janë publikuar dhe u thye një tabu, pasi publikut i kanë lënë përshtypje këto pamje.

Intervista me Ferdi Limanin
1. A mund të na shpjegoni perspektivën tuaj për përvojën që e keni në agjencinë e fotografive?
Limani: Agjencitë e fotografisë janë si një lloj dyqani i fotografisë, një dyqan që nuk prodhon
vetë, por e merr një produkt të gatshëm dhe bëhet ndërrmjetësues mes publikut dhe medias. Në
agjenci kam pasur përvoja të mira, mirëpo kam pasur edhe momente të vështira për nga aspekti
financiar.
2. Sa i konsideroni se këto agjenci janë të rëndësishme për mediat dhe ndikimin që fotografia
përmes këtyre arrin në publik?
Limani: Nëse e sheh që po ndodhë një ngjarje në Prishtinë, unë shkoj atje fotografoj, mirëpo aty
është edhe një fotograf i Reuters, automatikisht fotografia e tij do të jetë më e shfrytëzuar se e imja
nëpër media. Arsyeja është se Reuters, APA, Magnum, agjencitë më të mëdha të mediave janë
servis i klientëve (mediumeve), për të cilin punojnë dhe kanë marrëveshje me një numër të madh
të medieve, revistave, gazetave, etj. Sot të punosh në një agjenci është e vështirë pasi që ka
konkurrencë të madhe, ku ata me një shumë financiare, jo shumë të madhe, mund ta furnizojnë
mediumin me foto, video për televizion, si dhe audio për radio.
3. Sa e vlerësoni se fotografia është kanal i duhur për të përcjellë dhe për të pasqyruar
realitetin dhe ngjarjet e caktuara?
Limani: Rëndësia e fotografisë varet nga elementet të cilët janë të përfshira në të, dhe më pak
rëndësi ka aspekti teknik apo vendi ku punon, mirëpo të gjithë e dimë se lajmet që përfshijnë
sensacion kanë ndikim më të madh. Rëndësia lidhet tek lajmi, rëndësia e fotografisë lidhet tek
përgjigjet e pesë pyetjeve të famshme të lajmit. Një lajm i rëndë (një lajm i keq) bëhet më aktual.
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4. Agjencia për të cilën ju punoni, në cilën përiudhë ka qenë më e fokusuar në Kosovë dhe
pse?
Limani: Gjatë karrierrës time kam punuar në kuadër të disa agjencive, njëra prej tyre ishte edhe
World Picture News dhe ata kanë marrë vazhdimisht fotografi nga unë. Periudha para shpalljes
dhe gjatë shpalljes së pavarësisë ishte shumë aktuale, të gjithë e kanë pritur atë moment se çka po
ndodhte me Kosovën. Po ashtu, edhe periudha e 10-vjetorit të pavarsisë ka qenë më aktuale, si dhe
në vitin 2015, ikja e qytetarëve nga Kosova ishte ngjarja e fundit më aktuale për të cilët janë
fokusuar mediat.
5. A mund të na tregoni për ndonjë një moment më të veçantë që e keni përjetuar gjatë
ushtrimit të profesionit tuaj?
Limani: Një moment shumë i veçantë ishte në Ugandë, kur i kam fotografuar punëtorët të cilët
punonin në temperatura të larta afrikane, nëpër miniera, në mënyrë që të fitonin të ardhura të
mjaftueshme për ta ushqyer familjen. Kur kam shkuar aty, për punëtorët i kam blerë dy shishe
Pepsi dhe u gëzuan aq shumë, sa që u pa qartë që me muaj nuk kishin pirë gjëra të tilla. Në fund e
kuptova arsyen e gëzimit të tyre. Këta punëtorë punojnë mbi 10 orë në ditë për një rrogë mujore
nga 5 euro.
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